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D ep artm en t o f  O ld H u ngarian  L ite ra tu re
We know much, almost everything — as a resuit of the research work 
done up to now — about baliads, a characteristic phenomenon of Euro­
pean folk-tore.' Our dealing with it, in spite of th is statem ent, can be 
explained by two facts: first: the various explanations and results of the 
research work have not been accepted unanim ously, second; in the judg­
ing of certain basic theoretical questions instead of a  clearing up there 
is a growing chaos, the consequence of different interpretations and 
unexplained phenomena. This short review cannot possibly aim a t c riti­
cizing and analysing the various results and observations of former 
research work concerning the balladry. I ts  only intention is to  raise a few 
theoretical questions again, though perhaps in a different way than  before 
in connection with the H ungarian folk-ballad — or ra ther on its pretext 
— and we hope it will be a help for further investigation and a better 
understanding of the physiology of ballads, and folk-lore in general.
An old, shall we say, original problem of folklore is the  question, 
whether the ballad, concerning its origin is purely a phenomenon of folk­
lore, an example of folk-art, or a short epic form, derived from "learned" 
poetry and w ritten literature in general, establishing its characteristic 
aesthetic qualities in the processof verbal tradition. F urther on: is the ballad 
simply a short epic form, or a more specific phenomenon, segmentable 
also them atically ? When and how, what social factors could have brought 
about and can bring about the formation of a ballad ? ( 'an  it be regarded 
m its first historical appearance as solely the folk-lore work oi'the peasantry 
or ra ther a folkloristic phenomenon of a whole people, which later on 
becomes solely the poetry of the peasantry ? And a t last, is the specific 
ballad-form an original phenomenon and if not, how has it come to  being ? 
Each question is complicated enough in itself, b u t they  contain numerous 
problems th a t fall within the general theory  of folk-lore: for example, 
w hat is folk-lore, what are the characteristic features of a work of folk-lore 
and a work of a rt, how can the quality of a popular and a "learned" work 
be defined, what is common in these two spheres of poetry, where do they 
overlap each other? I t  is like an equation system  with many unknown
variables, 1 )te solution of ah ich  has been the purpose of sue It number of 
books, th a t they eould easily fill a library, however their results are only 
more or less satisfactory. To be able to  contribute to the success of the 
solution by our modest remarks, we ought to  "countercheck" the results 
of the calculations done up to now, and observe the unknown variables 
one by one. Let us begin immediately with the most general categories:
What is folk-lore? According to the broadest definition folk-lore is 
folk-tradition, existing in verbal form regardless of the z/vg/e?? or Mawrd- 
/e/z, popad?/* or "dw ac//" provenience, while according to the narrow 
definition, folk-lore is verbality itself, as a form. A/o?No/?.s/d' pdeao/aeaoa 
is a unique, individual piece of this tradition , i.e. every intellectual pro­
duct. originally w ritten or unw ritten, which is basically but not exclu­
sively transm itted  orally.
A a w / ' q/* /o//-/ore is not an identical category with a phenomenon of 
folk-lore; it is different in its quality, it is more, a product brought about, 
created by the people itself.^
??^  The penp/e in this context — unlike the concept of theoretical 
literature" — is not a social, and especially not a political category (the 
oppressed classes in class-society: the peasantry, the bourgeosic, the 
working class) but the Mw/e.s7 CM%Mre-.s/M/o/oy?/-3? category, the community 
as a whole, and its each member partaking in the creation of the work, 
with the unintended artistic creative consciousness, free from the aristoc­
ratic art-concept of the period in question. It is common knowledge, th a t 
the ruling classes, upper and lower s tra ta  of each age had had their own 
characteristic folk-lore, just like the peasantry, or the working class 
nowadays. The jokes and anecdotes transm itted  orally in the given social 
circle, born either in royal courts, knightly communities, salons, or a t the 
tables of casinos and cales — to mention only the most characteristic 
ones — arc closely related to  the popular folk-lore works created among 
the specific sociological forms of the existing peasantry or proletariat.' 
These spheres of folk-lore, separated by classes and stra ta , in spite of 
their differences in contents, them es and forms, are not isolated, bu t 
according to  the measure and nature of the social movement between 
classes, the different folklorista- qualities more or less mix with each other 
and influence each other.
7'o /verge means not only on the level of conscious artistic aris- 
tocratism , but also on a lower level of non-professional, popular impulse 
the bringing about of a new unique structure on the basis of elements 
which had been transm itted  orally or written, or which had been invented 
due to  creative phantasy i. e. the elements which were being at the crea­
to r's  disposal in the moment of creation.
c j  A /¿w/' q/ /b//'-/o/v according to its form ation can be individual or 
collective. I t  is ?'/z/V;'r?//?</?/, when it creates elem entary or complex struc­
tures by direct, intuitive ingenuity, w ithout professional skill, and when in 
the process of creation only one person takes [/art. For example a proverb, 
a phrase, a short lyric m etaphor in stanza-form with a musical setting, or 
a first draft of a s to ry ' written by a person (anonimous or unanonimous)
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which later on becomes the basis of a bahad plot. The creation is coZ/ec/fre, 
when it l-c-composes within the scope of the lingual and literary  form, 
generally accepted by the existing public, i. e. it is indirect, it is not w ith­
out antecendents, it does not want to improve on purpose, it uses the 
already existing, traditional poetic structures regardless of their value. 
The collective creation modernises, complicates, in the course of which 
it indirectly produces a new structure as well as variations, and in the 
process of creation each teller takes part with a more or less significant 
creative force.
These two forms of folk-creation do not neccessarilv precondition 
one another. Not every individually produced elem entary structure  sur- 
vivesin the collective processof creation (it can die out, get stuck, or it is 
not handed down) and viceversa not every structu re  formed in the  course 
of tradition has once had a first draft, connected to  a  certain person. Hut: 
it is characteristic to  both modes of creation th a t they  use a traditional, 
familiar lingual form,genre and style,accepted by the  com m unity (class, 
s tra tum , group).
After th a t, it is not difficult to  define the criteria of a Mwi: q / ur/. 
it is a poetic phenomenon, which is dissimilar to  both types of folk-creation 
it is a unique, non-recurring, individual product, brought about by poetic 
consciousness, education and skill, by the previous knowledge of the 
forms and principles of poetic trad it ion, guided by the  taste  of the  exis­
ting  artistic aristocratism , composed in a closed lingual form. I ts  usual 
existing form is w ritten tex t, bu t it can also be orally recorded (tape, 
record) or stored in memory." There is another im portant feature; its 
lingual and formal appearance, due to the more refined character of the 
creator's erudition, is more characteristically individual, th an  the first 
draf t  of a w ork of folklore, though the set of forms of a poetic work also 
follows the  adequate, always changing taste  of the public (rather a read­
ing public in this case — layers, groups, educational castes) and it is also 
guided by the changing aesthetic and cultural level of this public. As 
regards the  character of a work of "learned" poetry, it can be placed 
between the two types of folk-creation, like a m ountain ridge between two 
valleys, looking in both directions, surm ountable from both  sides. The 
poet himself is a Jan  us-faced phenomenon. As a  member of the people 
he can also be the creator and receiver of both types of popular creation. 
On the o ther hand as a learned m aster he is able to  produce more varied , 
inore individual products, which arc m aterially longer lasting due to  his 
consciousness. (Publicity, the organising of publishing and circulation, etc.)
As regards the relationship between "learned" poetry and folk- 
poetry the fact must be stressed, th a t they differ m ainly in the  mode of 
creation and not in the aesthetic quality. From an aesthetic point of 
view both of then can be artistically perfect or imperfect. Y et m any re­
searchers are ap t to  see a difference of rank even if not pronouncedly an 
aesthetic one, consequently they regard folk-poetry as a  secondary pheno­
menon compared with poetry. The reason is the  fact, th a t the material 
and the elem entary structures of these two spheres of poetry get trans-
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m itted  into each ot her. and tins transmission is very often, if not stronger 
th an  more striking and more perceptible from poetry to  fotkdore than  
vice versa. It is more striking and more perceptible because in a poetic 
work the lingua), stylistic and formal elements taken  over from folk- 
poetry due to  the sk illandconsciousnessofthe poet are closely interlinked 
with the new, invented structures of the poet, according to their function 
and the statics of the work. .) ust like in a building planned by an architect, 
the  remains of some other demolished building mix w ith new material. 
In  t he works of folk-lore the arrangem ent and combination of the material 
according to  its function, taken over from "learned" poetry, is not always, 
and is never a t the same tim e perfectly realised, only in the long process 
of verbal tradition . The reason is obvious, the people creating without 
skill and consciousness" picks structures from the adequate poetry or its 
"ruins" for the formal realization of his contents and message, the choice 
being also dependent on the class or layer in question. Consequently the 
people does not judge those forms according to  their value in the original 
structure, bu t in the best case according to  his own creative principles 
defined by his own cultural level or according to the aesthetics of trad i­
tional folk-lore, and a t worst according to  their usefulness. A long time 
ought to pass till communal composition and verbal tradition  combines 
the structures taken over with other structures, and creates a faultless 
artistically homogeneous form.
Material culture offers striking examples for the understanding of 
this phenomenon. I t  is a usual experience of art-historians, archeologists, 
th a t the artistically formed, carved stones of an old destroyed church or 
palace are found in the walls and funds of mansions and houses belonging 
to  the nobility, bourgeosie, peasantry of (he nearest village. Naturally they 
did not use those elements according to  their original function, they used 
them out of ncccessity, because they were near a t hand as filling material. 
Hvcn if they were put into their new place according to  their original 
function — restored, the broken parts joined, according to  the experience 
and taste  of the m aster builder, recognizing their architectural and aesthe­
tic value — their presence in a simpler, poorer structure, perhaps artistic 
in its own genre, is a glaring contrast to  the whole structure. Another 
thing, th a t quite often happens, is when the later owners of a building, 
which used to  have a specific destination, use it for different purposes, 
not being able to  realize and value its significance. In  those cases they 
do not look after it properly, or modernize it according to  their own taste  
and purpose. M utatis m utandis — folklorists and literary  historians often 
meet similar cases when studying the relics of poetry. There are a number 
o f elem entary structure-fragm ents (motifs) or hardly disguised, recog­
nisable structures appearing in folk-tales, sagas, ballads or poems, which 
clearly bear the stam p of an educated master: the specific use of form of 
a  "learned" poet. I t  happens either directly in the course of the material 
form ation e. g. a motif, a m etaphore etc. (similar to  a column-cap, the 
moulding of a cornice) or indirectly, e. g. a  folk-tale a  ballad or a saga 
preserving the memory of a previous poetic work in the outline of a plot.
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([.] g ¡ni episode from a heroic poem, a tale of chivalry, a taie by Boccac­
c io  or a forgotten romance).
This exampie )))ight be one-sided and not very appropriate. AH 
this cannot possibiy mean, th a t folk-art is only a receiver, using the 
fashionabie or out of date forms of poetry. The movem ent of culture 
(material and intellectual spheres as well) is a!! organic, duplex, reviving 
and fading, dialectical movement. The people, the  unconscious creator 
lends just as much in every domain of culture, thus poetry  too from his 
rich manifold values (ideology, themes, artistically  created simple cleat- 
forms, linguistic structures) to  "learned poetry" as he borrows from the  
latter. The borrowing on the part of "learned" poetry is more discreet, 
less "ku-ing than  the other way around. A poet or a  composer — especially 
a m-eat a rtist — is conscious of what he gets, w hat he is touching thus he 
values it. hides it, deals with it competently. Whereas the folk-poet, ta le ­
teller, ballad-singer in most cases does not even suspect w hat values he is 
treading upon. Due to  his education he m ight be conscious of it, b u t to  
please the traditional aesthetic requests of the genre, he plays like a child 
taking to  pieces a complicated equipm ent or machine, to  make himself 
a new, more sensible toy  from the spare parts. A divine game — a lte r a 
while it can produce artistic values of such wonderful naïve charm , th a t  
they  can easily be compared with any work ol "learned' poetry of the 
same genre.
The question, wether the ballad is simply a short epic form or a 
specific poetic phenomenon qualified by its them e and aesthetic qualities 
can be answered unanimously and shortly, due to  the research work done 
up to  now. especially th a t of Mr Lajos Yargyas. th e re  have been and 
there still are concepts, th a t call every short narratives ^ ballad (let it be a 
South-SIavic heroic poem, any kind of a historical, humorous, satirical or 
moralising poem, a Spanish romance, Ita lian  ballad or a love story  w ith a 
happv end). They consider all these "ballads" or a t least ot the same 
"genre". Their concept is the following: "the ballad is a huge cistern of all 
sorts of literary  genres, its unanimous definition is autom atically an 
unhistorical a ttem pt."" To-day we feel th a t the concept is more and 
more convincing, according to  which the ballad is a short epic form, its 
them e is the result of a specific ideology*" and it has definite aesthetic 
qualities" by which it can easily be seperated from othersim iliar phenom­
ena of the epic poetry.
The them es of th is specific ideology common to  European ballads 
had been formed in the feudal society by the inner happenings, the moral 
m aladjustcm ent o f  social man with himscll and with his environm ent 
the dram atic clashes of private feelings induced by the society. We do 
not mean to  say tha t due to  revenge, envy, desire for power, madness 
or any other aberration of the soul dram atic stories, tragedies could no. 
have been born before (we can lead the line back to  Cain) we only mean 
to say, th a t hum an relationships (love, m arriage, family, the relationship 
between m an and woman, [tarent and child, lord and serf) the scene 
of the dram atic clashes of the ballad had been formed in the feudal clc
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society, i. e. they  had become more subtle, compared to  the previous 
looser clan-society or the more rigid, caste-like slave-society, and flue to 
Christianity they  had been filled with new moral contents too. Thcthcm c 
nnd ideological contents of the  ballad (insp ite  of the fact, that certain 
elements we can find in its more archaic layer are the remains of an a ta ­
vistic clan-society e. g.: the remains of a destroyed heroic poem) arc com­
posed from the events of the new feudal social conditions and thev are 
based on the ethos of the new Cristian civilisation. This is whv we can 
rightly regard the ballad as a specifically European and feudal phenome­
non. I ts  birth , growth and dying is tightly  connected with the rise and 
decline of feudal society, including the phases of the decline reaching into 
new social form ations (capitalism, socialism). I t is impossible to define 
where and when the European ballad was born, just like it is impossible 
!o define the  place and tim e of birth  of the European folktale and legend. 
Theoretically the ballad, like any other folk lore genre can be born anv 
i me and any place, if the sociological and cultural conditions sure satis­
factory for the bringing about and development of its theme, ft is common 
Knowledge, th a t  those conditions had been formed earliest in W'est- 
Europe; in France, the Netherlands, and the lower Rhineland. Those were 
the territories where the rise of feudal society was quickest, consequently 
the social conditions, economic, political, ideological and artistic struc­
tures had quickly developed. I t  seems to  lie justified tha t this is the 
territo ry  where we have to  look for the birthplace of not only the ballad, 
bu t m any other phenomena of the folk-lore of the Diddle Ages, further­
more this is where we find the heart of the whole European Christian civi­
lisation. As far as the ballad is concerned, the research work of Lajos 
Vargyas seems to  justify  this, ft is another question of course when the 
ballad w ith its specific them e and characteristic aesthetic qualities was 
formed — from this rich epic poetry, flourishing in a  French centered 
culture in verbal and w ritten form as well, bearing a great influence upon 
the whole continent. Doubtless da ta  concerning this question appear 
onlv in the second half of the fifteenth century, or rather in the sixteenth 
and seventeenth century, when the ballads arc published in the form 
of popular broadsides'-, in French. English, German and Danish speak­
ing territories (This is the  concept of Air Vargyas too.)
Our next step is to  examine, what social factors and demands brought 
about ballads. Is it true, what folk-lore research accepts in general, (Alr 
Vargyas definitely outlines this theory) th a t the ballad in Europe was 
formed exclusively by the lowest class of feudalism, namely the French 
peasantry, by taking over and ervstalixing the most typical ballad-themes 
and situations from the life-conditions of society, creating its aesthetic 
qualities, and spreading it all over Europe, like some kind of a  model.'"
Before analysing the question more deeply, we have to sta te  two 
facts in advance, as the essence of our concept. First: the ballad just like 
'-very other genre of folk-lore is not something discovered, found out, 
developed and "patented" by a certain class, layer or group, like the chan- 
ton for example, or the "beat" ot any other musical novelty. The ballad,
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similarly to  other epic genres of folk-lore, had been formed by the genera) 
tas te  improving in the course of history, in accordance with the more 
universal social demands, it had graduatiy am eliorated through the rich 
and always improving stock of epic poetry in the process of verbal trad i­
tion, realizing the spontenaous specific laws of vcrbality. This is how the  
ballad has become what it is to-day. From this point of view, it is whollv 
indifferent, in w hat measure, in which domains, and through w hat me­
diums (individual or communal) the different epic structures of different 
genres have mixed, or influenced each other. This is a different question, 
its problems do not belong closely to the questions concerning the genre 
of the ballad. Second: the fact, th a t to-day, or more precisely, recently  
the ballad has survived all over Hurope only among the  peasantry  and 
only in its most peripheral layers, hardly touched by civilisation, does 
not prove tha t it was like this in the d iddle  Ages or even in the seventeenth 
century in Hungary for example, when the basic form of culture and 
especially poetry was verbality  for the  greatest p a rt of society. Our 
opinion can be reinforced by observations concerning the older and more 
recent H ungarian ballad-m aterial.
Observing the historical, culture-historical, anti other informing ele­
ments of the ballads, for example the names (it has been observed by o ther 
literary  historians too) we discover th a t themes, epic elements and names 
indicating a specifically rustic environm ent first appear really characte­
ristically in our more recent ballads of the  ninteenth  and tw entieth 
century. ( Ballads of the'bctyars'-highw aym en-, songs of prisoners, ballad- 
like songs.) 1 he older layers of our ballads are characterized rather by the 
inlluence oi the aristocratic, noble or bourgeois way of life, as far as the 
story  and basic epic situation is concerned.'* There is a difference of 
nature, style, the building up o f structure between the older and more 
recent types. The former is characterized by a more complicated story  
a richer m otivation in spite of the fact th a t the historical and cultural 
elements are older and as to  the form, they  are characterized by a more 
liberal, stanzaless metric scheme. To be more precise, the alignment to  a 
regular metre — changing according to  types and versions'^ -  is relized 
to  a lesser degree. As regards to  our more recent ballads we experience 
th a t their epic framework is generally dull, banal, especially th a t of the  
ballads abou t'betvars ', they  are characterized by a lyric, songlike manner, 
f inally the two layers of the ballad seem to  differ as regards to  the 
length. Our older ballads are generally longer, with refrains, whereas the 
newer ones are short, more concise, song-like and they  do not repeat 
lines. Those two forms of the  two layers of the ballad have been existing 
among our peasantry side by side for a  long tim e, a t  least for a hundred 
years. The former type is more isolated, those ballads arc known by the 
Transylvanian, Moldavian, Bukovinianandsom c isolated Transdanubian 
folk-groups, the newer type occurs everywhere alike. The question arises 
what is the origin of the difference in subject, s tructu re  and form of the 
two types of the ballad and w hat is the explanation for it. I f  we regard the  
ballad as an original phenomenon and not as the result of a certain deve-
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lopment anil regard it solely as tire creation of the peasantry, the diffe­
rences cannot be explained only by the deferm ent in time. The taste  
of the peasantry, the artistic sensitivity for creating now forms, finding 
them es, the poetic force for creating dram atic situations — characterizing 
so positively the ancient ballads, could not have declined to such an ex­
ten t th a t those features hardly show in the  recent compositions. The 
newer ballads, like the  various lam ents, songs about "betyárs", songs of 
prisoners and ballads singing about various tragedies of life have also 
derived their story from the events of reality, like the ballads of the older- 
type: "K ádár K a ta" , "Báthori Boldizsár", "Barcsai", "Bethlen Anna", 
"The Girl Who Was Mold", "The Girl Who Was Raped". But while in the 
la tte r ballads the ability to  create dram atic situations the epic formation 
of this situation is artistic and fascinating,'" the newer ballads are almost 
free of conflicts and dram atic elastics. The narrowing down of the field 
of subjects can neither be explained solely by the deferment in time. 
The more recent events of reality have produced just as many conflicts 
as we meet in older ballads, not only among the layers of upper classes, 
but also among the life-conditions of the peasantry, yet those themes 
do not appear in newer ballads.'* I t would be natural th a t in those terri­
tories where the older type is well known, new ones are not being compo­
sed on the same them e but it is an ¡literesting fact, th a t this does not 
happen there cither, where the older ballads ar completely unknown. It is 
also striking, th a t subjects, which would indicate a  specifically rustic 
environm ent, cutturel level, the smaller events of the lives of the serves 
do not exist in the older ballads, in their more eventful group.'" The case 
is the exact opposite of this in the newer layer of ballads. The lord or 
his daughter appear very rarely, in a few types only ("The D aughter oi 
the Baron", "The Herd of the Young Lady", "The Lover of the Landlord ) 
in most of them the dram atic events are drawn from village life from the 
endogenous life-conditions of the peasants. I do not think, I ought to 
m ention the fact, th a t the legislators of the county, the representatives 
of the  power cannot be regarded as true dram atic actors of the ballads. 
The divergent characteristic features of the two layers of the ballad can 
be explained by two factors basically:
First: the  more epic, more complicated type oi our ballads intluenced 
to  a large extent by the W estern feudal as well as the Fastern nomadic 
epic poetry, was brought about and formed in its initial stage by a more 
universal, more collective taste  and demand, it cannot be considered the 
exclusive production of the peasantry.'" This is supported by several 
sociological and culture-historical d a ta  present in our ballads. We cannot 
regard a ballad or any other folk-lore phenomenon formed in the process 
of verbal trad ition  (tale, saga, legend) as the sovereign and autochthonous 
work of the  peasantry, even if we disregard the poetic and material ele­
m ents of the subject, and  define the essence of the genre purely in its 
form, as an abstraction. Everybody is responsible for w hat the  ballad 
(saga, legend, talc) is like in the different periods ofitsdevclopm ent, 
who historically has taken  part in any way in its creation. E ither by
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producing m aterial for it, by shaping this m aterial, by producing indivi­
dual constructions for the historical movement of the form, or by being 
a  member of the communal composition by telling and spreading it. 
Furtherm ore the plot of most of our archaic ballads was tossed^" about 
in w ritten and oral form, on a poetic or on a lower level, in popular his­
torical songs performed by minstrels, thus the collective popular nature 
of those ballads becomes more obvious.-'The specific, sociological colour­
ing (indicating nobiliary or bourgeois life-conditions) of most of out- 
older ballads can be explained by their collective, public nature. Those 
them es and stories were previously present in the  verbal or w ritten 
culture of those social layers, where those stories were actually  coming 
front, or where they  were passed, as the elements of literary  culture. I t  is 
an out-of-date concept to  believe, th a t the elements indicating the life- 
conditions and habits of the upper classes were present in folk-lore as 
some kind of a stage setting, adopted by the peasantry  in order to idealize 
his h e ro e s .N o w a d ay s , the tale-teller can use this decor w ithout being 
aware of its origin, because the memory of the old, feudal, aristocratic 
culture lives only in the  w ritten and unw ritten tradition . Those epic 
elements used as "stage-settings" were real m aterial in old tim es for the 
form ation of a poetic structure, thus they  have an organic function in 
folk-lore as well. When Air. Vargyas asks the question: "Are certain folk­
tales not heroic poems in another form — the question includes the 
affirm ative answer. I t  is enough to  open the catalogue of H ungarian folk­
tales by Herze Nagy János, to  realize to  what extent the com parative 
folk tale  research has revealed the relationship between the  folk tale  and 
the  heroic poem . the fashionable books of the Afiddle Ages, the romances, 
the  various collections of legends, the Gesta Komanorum, the Poncianus. 
the  Apollonius and other popular books.-' The sociological, historical, 
culture-historical tracer elements derived from the archetypes are handed 
down with the story together, and they occur in older tales and ballads 
even to-dav, tigh tly  conneceted to the subject and only in the variations 
o f certain types. The characteristic double s tra ta  of the  ballad can be 
observed in connection with the folk tale too. W ithout exaggeration we 
can state , th a t  fairy tales, including legends or short story-like tales, 
differ just as much and with similiar symptoms from the anecdotes, funny 
stories or "true stories"-" of modern civilization (which can hardly bo 
called tales, though they are functional substitutes, their aim is to amuse) 
as the  older, more rom antic ballads from the more recent ones. Fairy tales 
are also generally longer, their m otivation is richer, there is plenty  of 
action, they  are more complicated, than the anecdotes or ghost-stories 
with their simple plots. The world of the fairy tales is a m ythical and 
aristocratic world, with cosmic objects (sun, moon, stars, underworld) 
and supernatural creatures, it is full of fantastic castles, palaces, kings, 
knights. This world is not the home of the hero, he only comes here by 
mistake, leaving his natural and miserable home to  see the world, to  have 
adventures; Anna Afolnár arrives to  the forest where she finds the  "path  
of kings", everything is full of "milk and honey", "lemon trees". Anec-
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(totes und "true stories" on the other hand— many times in spite of their 
incredibiiitv — reflect a realistic world and environm ent, in which the 
heroes (the priest, the gipsy, the soldier, craftsm an or the teller himself, 
if told in the first person) are really living.
The second factor decisively influencing the bringing about of the 
divergent features of the two layers of the ballad can be derived from two 
circumstances: 1. The diversity of the transm itting  poetic tradition, 
concerning taste  and form, 2. The regularities of the verbal tradition, and 
to a certain extent civilisation. Our conviction is, th a t the more epic, 
more eventful nature of our older ballads is due to the fact, th a t  previously 
their subjects had rich, various artistic archetypes. This applies to ballads 
influenced by the Eastern nomadic heroic poem trad ition  (".Molnár Anna", 
"Harcsai", "Budai Hona", "Kerekes Izsák") or by the Wcst-Kuropcan 
French themes, and to  plots derived from more recent events or to indi- 
ricet literary elaborations, like "K ádár K ata", "Fehér László". "The 
Daughter oi the Fagan King". The historical background of those ballads 
had not been the invention of the ballad itself, at least we cannot prove 
it — but it had been circulated by various poetic and prose elaborations, 
sometimes with the insertion of w ritten and unw ritten formulations. This 
manysided formation, and the tossing about has created the more detai­
led epic richness of the plots as well as the dram atic situations as stated 
above (the la tte r due to  the epic perfection). Those features arc missing 
from our more recent ballads, the epic framework is substitu ted  by lyric 
images; dram atic situations are not represented, only the motifs of the 
tragedy are m entioned or as we can experience with lam ents only the 
cause of the tragedy. The reason for this is. according to  our view, the 
fact, th a t  those subjects, events have not and have never had minute, 
rich archetypes neither in verbality  nor on the lower level "verse chro­
nicle" type of poetry. The more recent popular poets, writers of lam ents, 
"historians" like Albók, Falixnyó, who receive and pass new stories or 
forgotten ones are autom atically composing into a poor epic framework, 
they  only expose the tragedy and its causes, bu t they decorate their 
stories with "frills" lent from recent folk-songs.-" The detailed epic m an­
ner of the minstrels and the new type of Latin rhymers of the sixteenth 
and seventeenth century (following the minstrel tradition) perished and 
the lack of their songs ncccessarily addsto thoduH nesso fthecp ic  phenom­
ena of more recent folk-lore; folk-tales, popular legends as well as bal­
lads. Not the artistic, creative force of the  Székely, Csángó, Cócsej peas­
ants bu t the collective epic culture had died away, the collective cpic 
culturc, which previously prepared in different forms and variations the 
basis of individual ballads. The researchers dealing with the theory of the 
genre consider the aesthetic qualities, (which arc so perfectly realized in 
the older layer of our ballads — dram atic nature, different from the "his­
toric" manner, spasmodic style, free syllabic structure, rhymless metres, 
epic conciseness, ancient language) an original characteristic feature of 
(he ballad, which is at the  same tim e the proof for the ancient, peasant 
origin of the ballads. I t  is possible, th a t  w hat I  am stating  might seem
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to  he a ])aradox, hut according to  my opinion those characteristic 
features arc not original, innate, peculiarities of the ballads, hu t the 
result of their development. They do not prove their ancient rustic origin, 
only the feudal backwardness, the historic atavism  of their sociology 
and life-conditions. Our older ballads, or a t least most of them , in the 
earlier period od their development must have lived in a more adequate 
"modern" lingual and formal guise, either in w ritten or unw ritten form, 
than  a t the tim e of their taking down.
u j As far as the dram atic style — differing from the narrative m an­
ner of the "historians'"-? — is concerned, we have to  sta te , th a t  in this 
respect the more recent ballads are carrying more original and more 
ancient stylistic features than the pieces belonging to the older s tra tum . 
It is common knowledge, tha t the ancient, popular, poetic m anner in 
our epic poetry used to be the recitation in first person, the "confessional" 
recital. Its origin can be traced in the Finno-Ugric age, before the  con­
quest of Hungary, and it still appears in the poetry of the Árpád age.-" 
This im portant quality  of our ancient national epic poetry can only be 
observed again in our recent ballads, provablv of peasant origin,-" in 
lam ents a fid folk-songs. In older "classic" ballads we never meet this 
phenomenon. Those are characterized bv the th ird  person recitation 
(the dialogues are w ritten in first person) and by a dram atic manner. 
Those features are also characteristic of the professional m instrel-style, 
here as well as a t the Southern Slavs and other people, in old tim es as 
well as recently. This m anner of diction mixing the dialogues in first 
person atid the th ird  person narrative is in the style of the minstrels and 
in popular speech an instinctive, rehabilitative phenomenon, realizing the 
most ancient form of self-expression. This style was int roduced and spread 
by the minstrels. Traces of this m anner are preserved in the following 
expressions of our ancient ballads: (c.:).
"80  he says b y  w ords"
"S o  tie answ ers b y  w ords"
„ I tten he w as q u estio n ed "
( tü ró  Szép A n n a )'"
"H e  answ ered  b y  w ords"
, , i l i s  b ro th e r  h a s  ta g g e d "
( t wo B ro thers in Prison)^ '
" 8ay s t tie younger: 
m y  fettows, m y  fettow s"
(V itéz és kegyes — V atiant an d  H e re itи t
"V oivod  R& duiy sa id  his w ord"
,,H c d ism o u n ted  his horse 
S en t a  sigh  to  h e a v e n ^ "
„T h e  so td ier spoke on ty  a t th e  g a te '" "
„ B u t h is m agic s te ed  s ta r te d  to  sp eak "
(The Cruet M other-in-Law )*^
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"So he sp<':tks
So sp eak s L ászló H ag v tn ás i"
, ,in  no tim e  answ ers 
G reat Aliklós Szilagy i"
(S /ilá g y ia n d H a g y m á s i)^ "
"D ie  m y  son , die 
said  his m o (h ó ra !  la s t"
( l 'h e  A liraetdous Dead)^* e te . e tc .
Wc could increase the num ber of examples, but there is only one 
essentia) fact, that this stv)e is not the nature of the ballad, it is ra ther 
t la; memory of a former structure, or the inf luence of the minstrels. The 
ballad nets rid of such unpoetical, prosaic, gap-filling idioms in the pro­
cess of its artistic ripening, and it develops its m anner towards a pure, 
interlocutorv, dram atic recita) or towards the more ancient monolugue- 
and song-like structure. (Ballad-like folk-song).
A^  The "archaic" metre and spasmodic styie is not an heritage either, 
it is not a characteristic equipm ent of the baiiad, born together with the 
subject, bu t the resuit of a degressive, wearing process.^ folk-lore re­
search has )ong ago observed this phenomenon, and it has also been genera­
lised as law.-*" The validity of this principle was justified by the deeper 
analyses of some of the ballads in question ("M olnár Anna", "Szilágyi és 
Hagym ási") and some other short epic phenomena, living in dualistic 
(written and verbal) form /" It has turned out that the stanza-less, rhyme- 
less versions wit!) half lines, refrains and free syllabic structures, wit)) a 
spasmodic, concise style are always traceable to  a more detailed epic 
s tructu re  with regular m etre, rhymes, and no refrains. As if the worn-out 
memory tried to  keep the tex t (taken over directly) in the framework of 
the poem, by building in rhythm ical lines with free syllabic structure 
traditionally  considered versification. When the reciter uses rhymcless 
lines with a free syllabic structure  or even composes whole structures in 
this manlier, his aim is not a conscious archaization. He knows the modern, 
regular metric form but he cannot reproduce it, though he is trying hard. 'i 
Sometimes we meet cases — anti this is more frequent — when there is no 
lingua] or formal overlapping philologicaHy between two or among seve­
ral versions/" though the intellectual structure of the subject and the 
structural elements within show an identical or a t least similar arrange­
ment. This is also a degressive phenomenon, more complete than the one 
mentioned above, it means the complete cessation, "exitus" of form. It is 
like the death o f th e  body according to the Hindu belief, which docs tint 
mean the death of the soul at the same time, because the  sou) is going 
through the process of incarnation, as long as it gets into the sta te  ol 
complete cessation, the nirvana. The complete dying out ol iorm can come 
to  pass suddenly or it can take place partially , g radually :^  the loosening 
of the regular metrical form, the musical setting breaks of! from the tex t, 
and the poem gradually slackens into prose. The form dies away suddenly, 
when the receiver passes on a versified, epic subject in the form ol prose,
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he composes on its basis according to its contents a new genre; saga, taic, 
or just a simple story.'*' The case is the same, when the receiver sticks to  
the verse-form, to the traditional demands of the genre, maybe the m usi­
cal setting  too, but due to  the fact th a t he has completely forgotten the 
w ritten or heard tex t remembering only the  story, he re-composes the 
lingual structure, under the influence of the intercessory form. In  such 
newly composed tex ts the  rhym ed and rhymeless stanzas, irregular or 
seemingly regular metric forms can also get mixed up — according to  the 
memory of the reciter — but they do not point back to  the previous, 
original variation, on the contrary they are foreshadowing later versions, 
as being new formal qualities. This phenomenon is one of the "creative 
processes; constructive, beautifying enriching"'", dom inating over the 
degressive tendencies, it m ight even be more effective than  those. I t  is to  
be noted, th a t in case of a ballad for example, such new elaborations, 
enrichm ents do not serve the  restauration of the  original epic m aterial, 
which had s ta rted  the ballad, or the story. They cannot possibly serve it. 
only unconsciously, when individual elements of different versions, which 
used to  be parts of an unbroken structure interlock by chance again.'" 
Memorv can offer only what it has not forgotten, it cannot produce m ar­
vels. Consequently the enrichments in verbal culture are first of all of an 
aesthetic nature, whereas "learned" poetry or w ritten  literatu re  can 
vindicate certain reconstructional schemes. (Arany János: Toldi) In  the 
development of the ballad, every reciter taking p a rt in it in a creative 
way, contributes to the finer working out of its artistic  values, by the 
working in of various elements, motifs, and invented qualities which arc 
fitting  and ready to  hand.
r )  The conciseness of the ballad due to the short, simple conflict also 
hangs together to a certain extent with the phenomenon of the degression. 
To a certain extent only, because the shortening and simplification of a 
more detailed epic structure with an adequate them e, its becoming more 
pointed ideologically can happen with the leaving out of verbal trad ition  
as well. We could quote numerous examples from the sixteenth century 
H ungarian literature to prove, th a t the various ferm entative elements 
(minstrels, song-composers, compilators) or even conscious poets — 
adopt in shorter form the lengthy prose and verse tex ts of different gen­
res. (Verse-chronicles, romances) Hut this is not a degressive phenome­
non, only the individual, creative preparation of the subject, shall we say, 
its "pre-curving" so th a t in case, it gets into verbal tradition , it might 
even become a ballad. On the other hand as we have already m entioned 
above, this short, th in  epic framework is there at the beginning of the 
development of the ballad, as far as our recent ballads are concerned. 
("B etyár" songs, laments, or even ballads like "Szűcs Harcsa", "Farkas 
Julcsa")**' Perhaps, because their basic s tructu re  was also formed bv 
"historians" (Uj Péter, Faliznyó) or perhaps because the anonim ous 
poet-talents of the collective creative process have weaved so loosely the 
epic tex tu re  of the ballad, e. g. ballad-like songs: "K ism argita," "Blue 
Hills of M átra" etc.'" We can only speak of degression, when the  shorten-
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ing and simplification comes about in the process of verbal tradition- 
so tha t the epic structure gradually breaks up, due to  the various recita­
tions while the less im portant elements gradually fall out. We can observe 
th is process most clearly in the older stratum  oi ballads, which are well- 
known to-day as lyric or dance-songs, with dram atic texts: "Three Or­
phans", "The Speaking Dead", "Two Kinds of Brides". "The Eligible 
Prince", "The Had Wife", "The Miraculous Dead", "The Husband Who 
Was Cheated" eted" Only for the sake of the example it is worth to  have 
a closer look at the versions here and abroad of the "Three Orphans" 
type. The story of the m other rising from her grave (it seems to  belong to 
the religious parables and legends, as far as the subject is concerned)-'" 
must have had in the Middle Ages a more eventful, epic structure, than 
the ones taken down recently. From this legendary basic structure the 
Danish ballad has kept the most, according to  Mr Yargyas."' The French, 
Walloon. German versions though shorter in length than  the Danish tex t, 
are still eventful, legendary, and talkative compared to  the Hungarian 
versions. (Except the caning of the grave) The H ungarian ballads can 
generally be characterized by a lyric structure, and by the substitution of 
"realistic parts" by "stylized images".3- The phenom enaof thedegression 
are even more striking among the Hungarian ballads than in the relation 
of Hungarian and foreign versions. S tarting  from the  Eastern part of the 
country (Transylvania, .Moldova) progressing inwards the versions be­
come shabbier and more discontinous, "at the end of the development we 
find the sketchy forms of the Western counties.""" The shortest, sixteen- 
line version of the ballad was taken down here, preserving only a few 
motifs from the original subject of the ballad. " 'I t  was about this version, 
th a t a peasant woman of Egyházashetye told Kodály, th a t they had 
sung it to  a ring dance, as children. The refrain repeated after each coup­
let: "Mv heart is true" is a striking proof of the case too, when someone 
passes on a ballad them e in the  form of a story. The reciter had used those 
words "m y heart '" is true" as insistence, anti the receivers turned it into 
the  refreain of the dance-song.
According to some researchers the conciseness of the ballad is the 
result of the conscious abridgement by the reciter; as if he. giving in to the 
im patient curiosity of his audience, left out the less im portant parts of the 
story, and stressed only the most essential, most exciting motifs."" The 
morphology of the ballad, or epic poetry in general proves exactly the 
opposite of this theory, everybody knows th a t the conscious shortening 
of the epic poet is directly contrary to  the popular m anner of recitation. 
We can observe it, not only with epic pieces but also with folk-songs: 
the reciter has no consideration for his audience, on the contrary he in­
creases the recitation in length and time, by three-fold repetitions in the 
folk tale, by repetition of lines and stanzas in the  ballad, and by the 
adding of various o ther "poems" with fitting  atm osphere and tune to 
folk-songs, as if to satisfy the expectations of his audience and his own 
vanity. The length of a popular recitation is regulated solely by the me­
mory, creative inventness, phantasy  of the reciter. Mr. Vargyas also
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th inks th a t the growing iength of individual ballads is not the result of 
the  intention "to stress the actual score of action''^? its bringing to  per­
fection from the epic point of view, but it is the result of formal and 
content-com plem ents, stretchings, which have no organic connection 
either with the so-termed first composition, originally s tarting  the  deve­
lopment of the ballad, nor with the prototype of the secondary structure, 
brought about by the contam ination of several ballads. (E. g.: the more 
perfect versions of The Cruel álother-in-Law )^
The dram atic nature, the so-termed archaic versification, epic con­
ciseness, the an tiqu ity  of the language cannot either prove the age of a 
ballad or ballad-group, or their rustic provenance. They cannot prove it 
because the poetic phenomena existing in verbality always reflect the spo­
ken language of the group of people in question. The folk-ballads, tales, 
songs of the Székely and Csángó (Hungarian speaking population of 
Moldavia) in spite of their ancient, archaic language — can be quite 
new as far as their origin is concerned, (if there are no other specific 
lingua], m aterial, poetic elements to  show their age) because their newly 
produced material goods (buildings, atriclcs for personal use, cloths) arc 
also following an out-of-date, traditional, anachronistic taste . There is no 
doubt though th a t recent works composed in this archaic language can 
always preserve a lot more ancient , poetic elements, than  peasant verbal 
trad ition  in general, which nearly follows the everyday language. The 
archaic lingual form has an im portant meaning not in itself bu t in its role 
to  preserve poetic and all sorts of cultural contents, a  real help whenever 
we want to  judge the age of a folk-lore phenomenon. The survival of the 
remains of an ancient culture in the guise of such an archaic language on a 
historically more progressive cultural level, is a natural phenomenon of 
uneven development everywhere where the social developm ent is decele­
rated  or tem porarily stopped either on a continental or a national scale or 
in the class — stra tum  relation. This basic social law makes us under­
stand. why in European feudalism new feudal national cultures, starting  
from the lowest point had become the reserves where elements of the 
W est-European culture based on more progressive economic and social 
conditions could have precipitated, and this explains the  fact too, why 
to-day only the verbal trad ition  of the peasantry and its m ost peripheral 
layers have preserved the remains, taste  and forms of a more united more 
collective (due to verbality) feudal poetic culture.
I f  we wanted to  give a short answer to  the questions exposed a t  the 
beginning of th is paper, all we have to  do is to  subst itute the  "unknowns" 
in our equation with the re-counted, "counterchecked" values, conse­
quently we get the following results.:
1. The folk-ballad is a short epic phenomenon, historically formed 
from the  m aterial of the European poetry and literature of the  Middlc 
Ages, with specific ideological contents, brought about in the period of it^ 
European development by a universal, collective (not only rustic) social 
demand and taste , its world-concept was formed by the Christian moral 
scale of values o f the feudal society.
2  ANTíALES — Sectio RhitotogicaHungaHca — Turnus If . r t j  < **/
CROSSES OX THE THEORY OF FOLK -LO RE.. .
2. The ballad — in spite of the  fact th a t the  epic archetypes of its 
subject are sometimes influenced by poetic compositions — is basicaily a 
popular work of art. The historicalty changing subjects and basic, socio­
logical situations (noble, bourgeois, peasant) and versions (epic, lyric, 
tragic, funny, dance-song-like, dram atic) have been formed by indivi­
dual (minstrels, chronicle-tellers) works and transmissions as well as the 
spontaneous creative force of verbal tradition.
3. The artistic  beauty  of the ballad, so much adm ired to-day — is 
not original, neither as far as the genre, nor as far as an individual ballad 
is concerned. Those aesthetic qualities were formed by the constructivc 
and destructive tendencies of the  collective creative processes realised 
in verbal tradition , determ ined by national and social charactcristic 
ibatures.
SI IM 'LEM EX  1 A B Y  X O TES
t T he m ore significant H u n g arian  a n d  in te rn a tio n a l l ite ra tu re  about folk ballad  is 
I .ted  a n d  c ritica lly  d iscussed  b y  Soios [ 'та /у ах ; I ¡('search in to  th e  M edieval H is to ry o f  
r oiks H aliad . T ran si. A r th u r  H . W hitney . Up. НИ'". Hibl. 287 — SOS. A bout th e  folkloristic 
m isgivings an d  c o u n te r-a rg u m en ts , concern ing  V argyas ' opin ion see th e  n o tes  o f  I tVatOF 
VoÓyb* I tK :  1968. pp . 232 — 256. Since th en  a tn o n o g rap h y  on M agyar b a llad  has been 
published  a b ro ad , too : d ead er, A ttton.' H u n g arian  Classical B allads an d  th e ir  Folklore. 
C am bridge 196". p. 367. T he o lder lite ra tu re  (h isto ry ) anti new  asp ec ts  o f  th e  H ungarian  
b a llad  research  a re  sum m arized  in: M agyar n ép b allad ák . (M agyar Folk Ballads.) F d itcd  
an d  in tro d u ced  b y  Oyttfu OrUdut/. A rranged  and  p rov ided  w ith no tes by: f/dt'M  Bp.
1968. pp . 7 —101.
- ]*(/a;os 1 la y /;  A m o n d ák  m űfaji o sz tá ly o zásán ak  kérdéséhez. (To th e  Problem  o f 
C cnre-C ategorize) ion o f Legends) E th n . 1963. p. 206.
3 V'owó.s.* Az e tn o g rá fia  „ n ép "  fogalm áról. (A bout th e  "fo lk "  Concept
o f E th n o g ra p h y .)  E th n . 1962. pp . 1 — 23. / / c m  mm Storánc/u* A m arx is ta  népfogalom  és 
an n ak  jelen tősége a n é p ra jz .k u ta tás  tá rg y á n á l: m eg h a tá ro zásá ra , (The M arxist "fo lk " 
C oncept an d  its  S ign ificance fo r D e te rm in a tio n  o f  th e  Subject o f  E th n o g rap h ie  R esearch .) 
E th n . 1969. pp . 161 — 171.
' B a rtó k , called th e  "m ag y a r n ó ta "  (H u n g arian  p o p u la r song) "< he fo lk so n g o f  t he ttp- 
p c rc la s s"  Bártól* Ве/ы v á lo g a to tt zenei Írásai. —Selected  M usic W rit tin g s  by  Béla S a r ló i.)  
B p. 1948. p. 19. H e th ough t th is  d e te rm in a tio n  was sym bolic  but th e  H u n g arian  p o p u lar 
song  was a c tu a lly  b o rn  as th e  folklore o f  th e  m iddle lay e r tu rn in g  to  bourgoise. It is a so rt 
o f  public  p o e try , as we know  a lread y  front th e  so n g-m anuscrip t book o f t ho X YU XV1I1. 
c en tu rv  a n d  m ostly  from  A dóm  I'álóez.y - H o rv a th 's  song-collection Ötődtélszáz. énekek 
(F o u r and  H a lf  H u n d re d  Songs) E d .: B e a rs  S á r i in  - ió r s r /  h  i'.s.s. Bp. 1933.
з Bé/u lúiár.* A „Szűcs M arosa" b a llad á tó l. (On th e  Ballad o f  ..M arosa Szűcs"); Béla 
\  ik á r: Ú ja b b  a d a to k  Szűcs M arosáról. (Sonic Xew D ata  abou t M arosa Szűcs.) E th n . 1965. 
pp. 273 — 296, pp. 337 — 345.; L ajos la k á c s : H ist ó riások , h is tó riák . (S to ry  S in g ers,S to ries.) 
Bp. 1958. p. 127.
r H o m er w as acco rd ing  to  th e  tra d itio n  b lind , we do no t know  a n d  it is h a rd  to  
assum e, w h e th er lie could  w rite  an d  read . X ot only for his b lindness b u t  also because th e  
first w ritten  relics o f  G reek language  are know n m uch a f te r  H om er. — W olfram  von  Esclien- 
liacli lived  in a  civilised work! an d  his con tem p o ra ries  com pared  his w isdom  to  th e  B ible, 
p o ste rity  ho n o u red  him  as a p ro p h e t o f  p o e try  — but he could  a d m itte d ly  n e ith e r w rite  
no r re ad  (Гагх. 115.27). T he sam e goes fo r W irn t von H rafcnberg , l lrich  von L ich ten ste in  
and  n u m ero u s o th e r  .Medieval poets. D esp ite  o f  th is , I do not th in k  we could  deny , th a t  th e  
octs in q u estio n  were m aste rs , m oreover o u ts ta n d in g , adm ired  m as te rs  o f  p o e try  in th e ir  
a ;e .  T he H u n g a rian  I s tv á n  K o h áry  (1649—173!) w as a lre ad y  a well e d u ca te d  lite ra te  
a m , b u t  in th e  M unkács-prison — lack in g  p a p e r an d  pen — com posed his poem s verb a lly  
a .id  k e p t th em  in  m ind.
lg  h. HÓT А
A nd in such  q u a lity , even  th e  a rtis t who in te n tio n a lly  follow s th e  tra d itio n a l folk 
c re a tin g  m an n e r: eg. th e  g ra n d fa th e r  te lling  o r w ritin g  ta le  to  h is g ran d ch ild .
s F a rg y as q u o tes  th e  sh o rt, co m p ac t de fin itio n  o f  K ntw istle: lb .  p. 237.
!h c  m ost im p o rtan t a tt i tu d e s  itt th e  E u ro p ea n  l i te ra tu re  ab o u t b a llad 's  th eo ry  
see: O rtutoy; lb .  pp. 36 —(ii. "
com piled th is  c h a rac te ris tic  th e m a tic s  o f  E u ro p ea n  ba llads b v  tonic- 
g ro u p s, too . Ib . pp . 244 — 253. * '
"  O rtafuy g ives a n a ly tic a l su rv e y  o f  th e  lite ra tu re  ott a e s th e tic  ch ara c te ris tic s  o f  
buHad. Ib . pp. 13 —5(i.
lb . pp. 2 7 4 -2 7 9 .  As regards th e  p reced en ts , re sea rchers h av e  v e ry  d ifferent 
o p tttto n s.S o tn e  ot th em  d a te  th e  b ir th  o f ballad  in to  th e  I X - A .  c e n tu ry , (sec: f l r tu ta v  lb . 
pp. 6 3 - 6 6 .)  o th e rs  -  as V argyas, too  -  d a te  it som ew hat in to  th e  X Í 1 I - X I Y .  cen tu ry ! 
V argyas ex p la in s tts  re la tiv e ly  la te  appearance  itt th e  w ritten  trad itio n  w ith th e  follow ing: 
" th e  folk b a llad  p e n e tra te d  in to  th e  consciousness o f  l ite ra te  peop le"  ( lb . p. 27S.) H e co n ­
siders a f te r  all th e  M agyar b a llad  c o n tem p o ra ry  w ith E u ropean  ba llads, th 'tu ta v  is m ore 
c a re tu l ttt th is respec t: he th in k s  it possible, " th a t  on ly  th e  e lem en ts  o f  these lu'dlads are 
m ore a rch a tc . tra d itio n a l bu t th e  evo lve).ten t o f th e  a r t-fo rm  its e lf  can  ttot be tin ted  before 
th e  XV  —X V I. c e n tu ry " , lb .  p. 73.
' '  " I t  is to  th e  F ren ch  p easan ts  th a t we m ust g ive  th e  c red it fo r ev o lv ing  th e  st vlized 
rep re se n ta tio n  oi a  tew  basic a tt i tu d e s  o f  th e  hu m an  sou l, a few p o e tic  kn ack s itt th a t  re p ­
re sen ta tio n . few basic m otifs, a n d  th e  b a llad 's  m an n e r o f  fo rm u la tio n  th ro u g h  concise 
suggestion . In  a ll ol th is  th e y  p rov ided  m odels fo r th e  o th e r  peoples, to o , so th a t th ey  
w ete  ab le  in s im ilar w ays to  p a r tic ip a te , wit h new  insp ira tio n s, itt th e  new  poetic  fashion " 
Ib .  p. 268.
"  I t  shou ld  be how ever m en tioned , th a t  d u a lity  re fe rrin g  to  th e  c la ss -ch a rac te r can  
be observed  on ly  w ith  d e fin ite ly  epic ballads; -  th e  dan ce , d ra m a tic  an d  lyric  b a llads 
la te ly  can  be characterized  in accordance w ith th is  respect (e. g.: "H áz asu ló  k irá ly fi"  
i 'r .n c c  ( le tt in g  M arried; "H írdogáló Já n o s"  -  W eeping Jo h n ). AV. wcuts. /tow /,',,,. 
ycograpAy mt</ m ilieu  of t/;e stories l?t older lat/lea/.s; H u n g a ry , E rd é ly  (T ran ssy lv an ia ), M ol­
do v a . P o land . T u rk ey , V ienna, X c w -V ie n n a ,  C o n stan tin o p le , D an u b e, M aros, X v árad , 
H am -w ater: B rassó, (Iv o r, K olozsvár, K om árom , Pozsony , Sopron , Szebcn; \*árfok (rant- 
p a r t) , v a r to ro n y  (castle  tow er), v á rk ap u  (castle  ga te ), v á rte rén ) (castle  hall), k őpados ab lak  
(w indow  With a  ston cb en ch ), ólm os a b lak  (leadenw indow ), Í ro tt p a lo ta  (p a in ted  palace) 
e ttra  p a lo ta  (ian cy  palace), ro jto k  k a m ra  (recess ch am b er), k ő k é rt (stone g a rd en ), k ö tö tt  
kap u  (k tu t g a te ), leveles k a p u  (foliaged g a te ), ro sté lyos k ap u  (g ra ted  g a te ) , g y o n fá ro s 
k ap u  (p a tn ted . m ultico lou red  g a te ), vesztőhely  (scaffold), fővövő hely  (placc löt- kead- 
c n l 'tn g ) . n y ak av ág ó  h :d  (place lo r neck -cu ttin g ), rózsapiac  (rose m ark e t) , róz.satncző (rose 
Ítéld), bnncon-m exő (Sim eon field), tön tlöe  (jail); hóhér (execu tor) (of K olozsvár, Brassó, 
Sopron , Pozsony), v izb e io jtá s  (drow ning), lefejezés (behead ing), m egégetés (bu rn ing ), -  
th e  la t te r  im ages, based  on rea lity , o ften  occur in ballads-, th e  ex ecu ted  o r d e ad  pe rso n 's 
p a r ts  ot b o d y  natled on th e  castle  o r tow n (B rassó, K olozsvár) g a te ; red . w h ite , yellow 
m arb le  s to n e , eo iltn s  covered  w ith  black  pall, cem ete ry  ch am b er, e tc . -  In  tAe'recent 
"dhai.'.' A.liold, ^ * " "a , 1 isza, M aros, D ebrecen, Félegyháza, F eh é rv ár. G önc. G yula . [Hava 
K assa, h ik .n d a , K tszo tnbor, M átészalka , Miskolc. X agykálló . S im o n to rn v a , S z c n tg v ö .cv . 
b za lo n ta , \a s a rh e ly  etc. th e  h e ad q u a te rs  o f th e  a u th o r ity  in genera l; p u sz ta  (plain) esereny 
w a ttle  enclosure), su m  erdő  (th ick  forest), kerek  e rd ő  (ro u n d  fo re s t), csárda  Q-ub), kocsm a 
(" in ), 'á s á r  (bur), csap lárosné , kocsm árosné (tnn -kceper's  wife), m észáros (b u tch e r), görög 
b o lto s  (G reek grocer; tö rv én y szék  (court), tö rv én y  (law ), várm eg y e  (com ity), v iceispán  
(d ep u ty -sh ertli) , csendbtztos, csendőr (gendarm e), h am is ta n ú  (false w itness), b ö rtö n  (jail), 
s to k h a z  (condem ned cell), ak asztó in  (gallow), diófa koporsó (w alnut -wooden coffin) e tc . e tc . 
Aocic/oytccd tracer c/cn,c„t., <ddcr h,M ,d.t; m ag y ar k irá ly  (M agyar k ing), m ag y ar császár 
(M agyar em peror), to ro k  császár (I 'u rk tsh  em peror), császárl'i (e m p e ro r 's  son), lengyel 
k tra ly  (Polish  km g), an d  his son , tö rö k  basa  (T urkish  p asha), tö rö k  v a jd a  (T urk ish  vaivodc, 
e rdcly t k a p itá n y  (cap tam  o f  E rdély ), ú rfi (young  m aste r), d iák  (s tu d en t ), k irá ly lán y  (p rin ­
cess), csasz.arlany (em pero r's  d au g h te r) , hcrcegncasszony (duchess), nagyságos asszonv  
(bourgeotse w om an), bécsi k isasszony (Miss front V ienna), po lg árasszo n y  (m iddle class 
w om an) (B arcsa , s  lover, G entle  Serb ian  y oung  W ife). P a r t ic u la r  n a m e s, m o stly  iden tifi- 
c .able: B arcsa ,. B á to ri B old izsár, -  G ábor, -  K lá ra , B e th len  A n n a , H ákóczi, B ák ó cz i 
bám u el, Szilágyi, H ag y m ást, K á d á r  Is tv á n , K á d á r  K a ta  a n d  o th e r  low er nob le  a n d  bour-
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geoise n am es re fe rrin g  to  professions: e. g.: th e  n am e B iro (judge) w ith  d ifferen t po ste rio r 
v a ria tio n s ; in as (vale t) szolga (se rv an t) , kocsis (coachm an), fegyveres k isére t (arm ed 
g u a rd s); negyven  szolga (fo u rty  se rv an ts ), h a tv a n  k a to n a  (s ix ty  so ld iers), fekete  sereg 
(b lack  a rm y ); a ran y -, üveg-, g y o n tá ro s  h in tó  (golden, g lass o r p a in ted  coach), tán e rav e rt 
d o b o k  (d ru m s fo r dance); p ilo ta -p ap lan o s-, p u h a  se lyem  á g y (e id e rd o w n  q u ilted  soft silken  
b ed), zöld se lyem  v án k o s (green silken  pillow); g y o n táro s-, kéncsös lád a  (p a in ted , fancy 
box), a ran y -, ezüst pénz (golden a n d  silv er m oney), ta lle r  (ta ller), p o ltu ra  (po lter), fo rin t 
(flo rin ), k am u k a-, rázsa-, kővári szo k n y a  (sk irt o f k a m u k a ,sk ir t o f rá z sa -  k inds o f tc x tilc -  
sk ir t o f  K ő v ár), zöld selyem  ru h a  (greet) silken  dress), fekete  fá ty o l (b lack  veil), bécsi kendő 
(k e rch ief from  V ienna), pozsonyi süveg  (h a t from  P ozsony), gyöngyös p á r ta  (perly  h e a d ­
dress), sá rg a  kesz ty ű  (yellow  gloves), p iros cipő (red shoes), kővári p apucs (slippers from  
K ő v á r) , p iros szép  csizm a (nice red  b o o ts), k a rm azs in  csizm a (crim son boots), e tc . e tc .
recent /<a//«ds.* b e ty á ro k  (ou tlaw s), h ig h w ay m en  — all m en tio n ed  by  th e ir  n am es; 
csikós (horseherd), g u ly ás (ca ttle h e rd ), ju h ász  b o jtá r  (sh ep h erd  b oy), szám adó  (head- 
sh ep h e rd ), u ra ság  (landow ner), b á ró  (baron), b á ró lán y  (b a ro n 's d a u g h te r) , u ra ság  szerető je  
(lover o f  th e  landow ner), u n h a p p y  p easan ts , y oung  m en an d  g irls — also m entioned  b y  
th e ir  nam es (e. g.: Ú ti  M iska, Szűcs M arcsa, F a rk a s  -lulcsa e tc .) , szökö tt k a to n a  (escaped 
sold ier), székely  k a to n a  (Székely soldier); dufH a tö l tö t t  fegyver (double loaded  gun), p iszto ly  
(p isto l), sléziai a ra n y ro jto s  g a ty a  (tro u se rs  from  Slozicn w ith  golden fringes), gyolcs g a ty a  
(fine  linen trousers), gyolcs ing (fine  linen sh ir t) , c sá rd ás k a lap  (" tsc h á rd á sc h "  h a t) , fá ty o l 
k endő  (veil kerch ief), ré z sa rk a n ty ű  (copper sp u r), pej ló (bay ), e tc . e tc .
g. th e  versions o f  th e  " /?« rr.w /"  a n d  " / t i ró  <S'xép -dm m " / "  / tc ra /i/a ?  vi?m« / tiró " /  
are  ra th e r  a tn o rp h  ones, on th e  c o n tra ry  " r l  axéyyenóe eset/ /dny" /t/Z r/yo / m /o 7 'rot/óöJ 
versions are  m ore fixed , la t te rs  follow  th e  g iven  m easure  o f  sy llab les an d  rh y m e form  to  a 
g re a te r  e x te n t. A m ong o u r o ld er b a llad s we genera lly  find  s tr ik in g ly  n um erous versions 
w ith  rh y m e o r fixed  n u m b er o f  sy llab les itt th e  ty p es , w hich m ight hav e  been th e  most 
c ircu la ted  an d  s till  h av e  th e  m ost o f  versions. K. g.: " //d ro n i draft" / Y 'trtc Oryt/etus/, 
"//ft/d /rft fd?ifo//ft/oM /d n y "  (Y/tr/ /lanced  /o / h a f t / ,  "ftycrtficAyyi/tos M ttyatiya" /C /ii/d -d /n r- 
der f/tr/ .l/o f/ter/, "1/ey.sxó/o/ó /ta/oW" (.S'yeeA/ey D e ad /, "A'oMx/e/e.sóy" / t 'u /u t 'r  H":/*c/.
tc tlr/iftay  w rites: " I t  is th e  v e ry  one am ong  th e  g reat m iracles o f  these  b a llads, th a t  
h a rd ly  a few scenes, a  few  p layers do give th e  trag ic  tension  o f  th e  g re a t d ram as, ( lb . p. SH.) 
Altom th e  b a lla d 's  trag ic  asp ec t see: / /dt/.'ó A rtzo; A h a lá lra  tá n c o lta to tt  lán y . E g y  m ag y ar 
n ép b a llad acso p o rt v izsg á la ta . (G irl D anced  to  D eath . S tu d y  o f  a  C erta in  G roup  o f  M agyar 
l-'olkballad.) (B p . 1967. pp. IS" -  192) an d  F i/m os I 'o /y t's  opin ion: X ép ballada . E sz té tik a i 
kislexikott. (F o lk  B allad . A esthetic  S h o rt E ncyclopedy). B p. 1969. pp. 234 -  2.1.1.
'? T h e  h ea rtle ss  m o th e r p e rh ap s  s tep -m o th e r leav in g  h e r ch ild ren  /" D u d á t  I /o n u " /;  
trag ed ies  o f  love o r m arriage  o b jec ted  b y  p a re n ts  / ,,/v d d d r A 'u tf", " d /c r tu F ft" / ; th e  te rrib le  
fa te  a n d  revenge o f  th e  g irl m arried  against h e r wish /"A /ado// /dny" — <S'o/d Gtr/; /Z.s/cdny 
/f/c.scyf" — H*t/e q / D a n d d /;  th e  g irl go t in to  tro u b le  an d  get to  m arried  to  a n o th e r  m an 
/"d /ffyyoróst Tfuad-s"/; th e  p ro u d  rich  young  wife d e te s tin g  th e  poor /".Voyy /h'/nd ,-l//«vt- 
t td " /;  th e  wife, h av in g  a b ab y  from  a n o th e r  m an : "Oyőnyc d tfd t/ ussxfnfy" /GeM//a Audy 
d  ifdd/i / .
is A lany s itu a tio n s  can  be im agined  in p e asan t's  m ilieu , too , n o tw ith s ta n d in g , th e  
c o n s tan t tonnes s ti ll  suggest d ifferen t sociological c ircum stances. I n  th e  F ren ch  versions 
rev ea led  b y  Y arg y as  also k ing , lo rd , k n ig h t, p rincess, co u rt- lad y , so ld ier, ro b b er, innkeeper 
o r  on lv  boy  an d  g irl, fa th e r a n d  m o th er, wife an d  h u sb a n d  a re  m en tioned  as c h arac te rs  o f 
th e  b a llad s. Ib . passim  cp. E th n . 1960. pp . 165., 168., 173-, 177. (D an ish  version) 189., 
193., 199-, 205., 210., 220., 226., 238-, 243-, 250. (G erm an  version) a n d  257. (E nglish  version) 
O r tu ta y  also calls th e  at ten t ion to  th e  d u a l c lass-fea tu re  o f  o u r o lder ballads. Ib . p. 86.
T he D anish  ba llad s were w ritte n  dow n fo r th e  first tim e  b y  D anish  noble lad ies in 
1550, c e rta in ly  n o t in  o rd e r to  p reserve  th em  fo r th e  succeed ing  ages. I 'd /  <?yu/ui m et a  
ba ro n ess in  E rd é ly  ev en  in  th e  s ix t ies o f  th e  la s t  c en tu ry  fro m  w hom  he h ea rd  a  fra g m e n t- 
version  o f th e  b a llad  "A a /a  /vódór". As G yula i rem ark ed , th e  b a roness — accord ing  to  
h e r  ow n s ta te m e n t — lea rn ed  th e  b a llad  from  h e r m aid  se rv an t. M XGy. 1. p . 574.
T he sam e can  be  assum ed  ev en  o f  b a llad s a n d  b a llad  frag m e n ts  a b o u t w hich  it 
h a s  n o t been  confirm ed  ye t b y  th e  research : "A'é/ F/rd/yyyerM fi:" /T w o A m y 's  C /u /d ren /. 
I t s  th em e  h a d  a  ro le a lread y  in th e  a n tiq u e  l i te ra tu re  as th e  s to ry  o f  H ero  a n d  L ean d er. 
(O vid. H ero ides X V II I  —X IX .)  "I'oydny  A'ú'd/y /dm/ft" /DauyA/er o / 1'uyaw A m y /. A fte r  
B occaccio 's sh o rt s to ry  (4. d a y , 1. sh o rt s to ry ) Győryy Anyedt also e la b o ra te d  it: G iscardus
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a n d  G ism unda (1574). 'K á d á r  K á lit" . T he s to ry  o f  th e  d row ned  g irl (Agnes B e rn a u e r  
1435.) is know n  in th e  world l ite ra tu re ,to o ,b e s id e s  th e  H u n g a r ia n  ro m an tic  s to ry  (1578) 
e n tit le d  "T elam o n " . See: K rnő Bdsze/; B e rn au e r A gnes a  n ém et k ö lté sze tb en . (A gnes B e r­
n a u e r  in  th e  G erm an  P o e try ). E P h k . 1906. pp. 5 S 6 —596-, 680 — 689. Be/: ér László. T o th e  
e la b o ra tio n s  o f  th is  t [tente in th e  w orld l ite ra tu re  see — B é/a Z o /na l; F eh é r L ászló b a lla ­
d á ja . (T he b a llad  o f  L ászló Fehér). I t .  1917. pp. 4 0 5 — 411. T h e  H u n g á riá t: p r in te d  e la b o ra ­
tio n s  o f  th e  them es o f  Bzí/áyyt e n d  /layym ó.s/ and  o f  th e  K a /o n alán y  (Soldier G irl), re ferred  
to  as B éla k irá ly  és B an k ó  lá n y a  (K in g  B éla a n d  B a n k ó 's  D au g h ter) itt th e  X V I. c e n tu ry  
h av e  been  know n from  th e  X V I. c e n tu ry  (1561 —71. 1570). R e fe rrin g  to  th e  l ite ra ry  
a rch e ty p e s  an d  w ritte n  form s o f  th e  va rio u s foreign b a llad s see: P a ry y as: lb .  p. 275. p p . 
2 7 4 - 2 7 9 .
I n  th e  respect o f  th e  m an u scrip t ed  song p o e try  o f  th e  X V II  — X V III . c en tu ry  B é la  
.S'/o/l also has th e  sam e opinion: Közösségi kö lté sze t — n ép k ö ltésze t . (C o m m u n ity  P o e try  
— Fo lk  P o e try ). I tK .  1958. pp . 170— 176.
22 Faryyos; lb .  p. 271.
23 lb .  p. 241.
23 d án o s A'ayy Berze; M agyar n ép m esé tipusok  (T ypes o f  M agyar F o lk  T ale) Vo!. 
1 — 2. In tro d u ce d  a n d  com piled by  I s tv á n  B ánó. Pécs. 1957. — T o th e  M agyar folk ta le  v e r­
sions o f  th e  sto ries o f  G esta  K o tnanorum . cp. I tK . 1966. pp . 699 — 700.
2' B ono <8. Do6o.s; Az "ig az" tö r té n e te k  m ű fa ján ak  kérdésérő l. Q uestions o f  th e  L ite ­
ra ry  Form  o f  "T ru e "  R elat ions). E th n . 1964. p. 213.
2" Layo.s TaA'drs; lb .  pp. 22 — 23. I t  is ra re  to  find  such  a  c learly  c o n s tru c ted  s to r y ,  
being  ab le  to  present d ra m a tic  s itu a tio n s  as well -  like  th e  song  o f Já n o s  L aborez  ab o u t th e  
t rag ed y  o f  P é te r  K ard o s and  M arosa K á d á r. Ib . pp . 81 — 83.
22 cp. Paryyas ib .p . 255.
-s K?nt7 J uA ud .ccú 'A H onfog la láskori hősi én ek e in k  e lőadásfo rm ájáh o z . (To th e  
R ec ita tio n  Form  O f O u r H eroic Songs from  th e  Age o f  th e  C onquest o f  H u n gary ). M. X y . 
1931. pp. 265 — 276.
2^  C.sunód:'— t'myyu.s.' R öpülj p áv a . M agyar n ép b a llad á k  és b a llad ás  d a lo k  (F ly , 
P ea . H u n g a rian  F o lk  B allads a n d  B allad  like Songs.) B p. 1954. In  th is  vo lum e from  th e  
g ro u p  o f"B e ty á rb n lla d á k ,ra b n ó tá k " (H ig w a y m a n  songs, p risoner songs) th e  follow ing n u m ­
bers: 1 4 7 -1 5 0 ..  151., 1 5 4 -  155., 1 5 7 -1 5 9 - , 1 6 1 -1 6 3 .,  166., 171., 173., 1 7 8 -1 9 2 . -  cp . 
Orhday.' Ib . pp. 88 — 89.
C san ád i — Earyya.s: Ib . pp. 149—155.
3' Ib . pp . 14 — 17.
33 Ib . pp. 1 8 - 1 9 .
33 X yr. 1876. pp . 47 — 48.
3 * F aray ó  —Ja y a m a s; M oldvai csángó népdalok  és b a llad ák . (M oldáviáit "C sán g ó " 
Folk  Songs an d  B allads). B u k a re s t, 1954. no. 9.
33 Cd/ B é/rr OofMo/.*os. M oldovai m agyarság . (H u n g a rian s  in M oldavia). 3. E d . B p. 
1941. p. 289.
33 C san ád i — paryya.s: Ib . p . 206.
3* E th n . 1960. p. 217.
33 C oncerning th e  "P a jk o s  é n ek "  (E lfish  song) o f  th e  "F an c h a li J ó b  C odex" w hich 
suggests b a lla d 's  c h a rac te ris tic s  as well — T ibor K lan iczay  ho lds a  sim ila r view . /IH sia- 
Hi'A* —B cM ard / —K /an tesay ; B alassi B á lin t szép m ag y a r k o m éd iá ja . (B álin t B a lass i's  
M agyar C om edy). I t .  fűz. P a r t  25. B p. 1959. pp. 204 — 205.
33 G yula Or/M/ay; V ariáns, in v arián s , a ffin itás . A  szá jh ag y o m án y o zó  m ű veltség  
tö rvényszerűségei. (V a rian t. In v a ria n t, A ffin ity . T he R u les o f  C n w ritte n  T rad itio n  C u ltu re) 
M IA . 11. O K . IX . 3 - 4 .  pp. 2 1 8 -2 2 4 .
4" .IBnc. .lsM /lt, B árt F e rra ry : A székely  n ép b allad áró l. (T he Székely  Folk B alla ti). 
E P h K . 1912. pp. 193 — 206. ep. V ersions developed from  l ite ra ry  a rch e ty p e  o f  A m egcsalt 
férj (In ju red  H u sb an d ). A m ag y arság  n ép ra jza . (T he E th n o g ra p h y  o f  M agyar P eople). 
2. E d . in  Vol. I I I .  B p. pp . 120— 121. — F aryyas —C sattdd t: Ib . No. 134. — O r lu ta y  is 
right in s ta tin g  th a t  "th eo ries  a re  to  be re fused  according to  w hich  fo r exam ple  th e  sp ec ia l 
d ra m a tic  form  o f  b a llad  could have  developed necessarily , th ro u g h  th e  d e s tru c tio n  o f  
tttt/e — sc a /e y rfa / epic poem s (ita lics m ine) to  e p ic -d ram a tic  b a lla d s"  p. 219. W e do no t 
sh a re  th is  opin ion e ith e r, a n d  Airs. A sb ó th 's  exam ples do  n o t d e m o n s tra te  it e ith e r, b u t  
th e y  prove th a t  sh o rt ep ic  fo rm s carry in g  ad eq u a te  c o n te n t a n d  th em a tics , com posed
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in d iv id u a lly  o r form ed even in th e u n w r it lo n  tra d itio n , do  develop  to w ards b a llad  o r 
to w ard s  a m ore c o n q Je te  aes th e tica! re tinem e!ü o f  ballarl as a  consequence o f  th e  loose- 
! ! Í n g o t th ( 'ep ic s t ru c tu re ,a n d  r ) f i ts d is in te g ra t io n in th e !n e m o ry .
" \ \ 'i ( h m n s l r o } ) h c  th e  eq u alisa tio n  o f t l ie  n u m b er o tsy lla b ic s  is ra tin g -rea liz ed .fo r  
t h e s a k o o f t u n e ,  th en  th e  linc-cnd-rhym e, which is o n ly  used a! c e rta in  li:M--])aÍ!'s. T he 
sp o n tan eo u s ly  c rea titig  genius o t th e  rec ite r fe e ls th e  need o f rhy tnes — thend'ori* he m akes 
s ! io ! - to r lo c u ! io ! ts rh y m o th u s ,b c a u ti fy in g th e ib rn iw ith in te rn a lrh y m e s .
'- 'I h i s s t a te m e tu  docs not regard  l ! to d a n c e - ,d r a m a t ic a n d  lyric  songs, balhal like 
songs. W ly  , th e  mr^st iiU eresting 1 -a tu re  o f  these is th e  ;x*rfeet s t i tfe n ittg o f  th e  t(?xt due to  
th e  re tra in  aiu! tu n e  conscf;uently  th(dr v rts io n s show  only  slight differences: "77d-us///d 
A'<7YÍ//<(/*í"(!'!Ín<o G e ttin g  M anied).
It i s th e  la t te r . f r o m w h ic l! ( ) r t tH a y w r i tc s :" ln ( h c  h isto ry  o lh a ! !a d w c c a n o b so :v o  
a specia l hind o f th e  fo tg e ttin g  j)rocess when in th e  course ot recitin g  th e  s to r y th c te l le r  
( d !o n re p !a ro s l r a ( ! i l io ] :a lv o ! s ii ic d p a r ts w ith p ro s a !p u r ts .  A s io r  o n . Ic o td d o v e tio h se rv o  
a:! alm ost cotu}'lete soluti(U) ¡)roeess to  prose itt th e  ease o f  th e  "7'eyorrev/ ty jie
b a llad s."  ib. 222. G/AfA/'/; A dalék a tnese és a ba llad a  összefüggéseinek kérdéséhez.
(A d t l i t io n a l ! \ l ; t tc r ia ! to th c ^ u c s ! io " o l  th e  H clationsh ip  b c tw c c n l 'a le  an d  Ballad). H thm  
193K. }tp. 373 3su. S in iilar cases cp. ce tta itt v e rsio n so t "A7c.yo//
Penny 11 i/e ;^ r.^ 7/ /d?/y" G'o/ Í7?/e 7'rm/ó/r); "é)/Y/ey rd/ryc7<t/"
V'/o/icc); "/\cy7/G/c?7 e77//ó.^ " fG7*Me/.l/o/Ar7*-77t-7,mr,); l^Pn//fd-77p
"/Ai/*077/ dr?-'*" ^77//crG //)An7n^ types: /Ab? Ab;/u" ^ll^nnA?/?//
/Ai77^ ; (G^n^dd? ib. Xo. I t.) /\oA dbi /'odor (ib. Xo. (i3.) "A7/ / / 07777777" é-U//.
(/A /77/777/; A lagyar n ép b allad ák . M agyar fo lk  B allads). Xo. 1!). "AbA/re. ."'¿/7 
/d???/" yA*o/dr/. /A u n /t/u / Gb7^ (7A'A/ 7/ 07777/; D jab h  a d a to k  egy r i tk a  balladához. - (Xew 
D ata  fo ra  Hare B allad). B thn . H)(i5. pp. 4 4 ( '— 454; ".Ud77o/c7/o.s7er, 77a/7?Ai 
A/rmo/c. 77audr^. (./////o  ib. pp. 0 5 -O S.) 'V/dre/7/ d r /o "  A7/"'ct GrpAoyrsy
A. AdZ/z/d?*//.* Altöldi ba llad ák . — B allads o f th e  G reat H un g arian  P lain). Bp. 1054. Xo. 5 b.
"  AJd/M'd?*// w rites: "J 'co p le  hav e  tbrgotto!t th e  l in e s o f th e s o n g ,  bu t not th e s to r y  
itse lf, where th e \  do n (0 kttow th e  versified littes, th ey  t -plaee then t w ith tta rra tiv e  prose" 
Szeged népe. (Szeged 's People). -  Szeged. ISO!. 11!. p. I!).!. Bor th e  ¡ttocess, h<tw a ta le  o r 
legend can  be form ed front th e  m em ory  o f a b a llad 's  plot — th e  most ch arac te ris tic  e x am p ­
le is th e  "Ad<y.?/<//'H nn.t/ó.s-" (77*?«/ .Uo/Arr-m-AruoJ-typo /AdfAb- /\o /n , A7cr?7tA*n^Í!tthe 
version o f B áta . B thn . 1005. pp. 440 — 454. !*or th e  sag a-fo rm atio n : ".4 A) //n/oA^n/". (The 
Dead o f  th e  Lake), lid . ////dryy !'cr.?é?u//.' 1-h'dclyi n é)anondák . ( l 'rd é ly 's  Polk Legends) 
B th n . 190!. p. 220. Bor th e  t r a n s f e r s !  e lo m c n ts o f  th e  ballad  plot in to  new s to r ie s sc c : 
//f7?;n<S. GeAosih. p];. 2bs 2(H).
'^Or/M /H,y;ib. ( \ 'a r ia n t .  I n v a r i a n t . . . . ) p . 2 1 H .
"' Ih e la w o fs o lf - re c o n s lru c li tm  " th ro u g h  th e  r e c i ta lso i  th e  d if fe re d  v e rs io n sc o r-  
tc e tin g  o a c h o t her a lw a y s e n d 'a v o u rs to m c o n s t  rue! th e  original st r u c tu r c a tK lf o r m o f  th e  
c o n te n t" . ( O r tu ta y : ib . j ) .  2 H ) .— is o n lv  valid  in i ts r a n d o tn  m an ifes ta tio n , th e  a ffin ity , 
th e  a ttra c t io n  o f  re la ted  ty p es can help  th is process, but also in these  cases we have  ran- 
do!!t, s))ontanef)Usassociati{)))s. c}). /d//Ad A ?/:n ; A ffitn tás a n ép b a llad áb an . A népkölté- 
sz< t lo v áb b ld rm á lá sán a k  m ódjához. (Alt nut y in fo lk  B allad. D ata  on h u rt her Dovelop- 
m e n to f B o lk P o e t r y ) .E th n .  1905. pp. 221 240.
* '/ j? e /u !  iA*dr.*ib. pp. 274 275. CsfUidd; Bury//77^ ; ib .  p. 1!)5. Xo. 2 2 4 -  225.
* s ib . Xo. !5(;., 15S.
' t ' l b . X o .  100-  102.. ! H ; - ! 1 7 .  12 ! 125., 1 2 7 -1 2 S .,  134. Sec also №.
23 — 34., 02 - 07., OS -  70.. t)3 — 9(h Ad/^dor ^ 0/7/7770.^// w rite s about " .1 777cyc.s77/ / / c 7^ /" ^ / aju-
whicli is k n o w n lo d a y n s  com ical b a l la d ,th a t  several B urop< *anvcrsionso fit 
have  preserved th e  "once trag ic  fo rnn  from  w hich the  tu m ty  form  tm d o u b ted ly  d e rives" . 
A nép  e])ikája. B allada. A m ag y arság  n ép rajza . ( l'he !q)ic P o e try  o f  People. B allad, l 'h e  
K th n o g rap h y  o f  M agyar Peo)4e). 2. Bd. Bp. 11!. p. 121.
^ ' f o b e  s u re .i t  has not boon p ro v '-d y o t .b u t  th e  p a ra l le ls o f th c e p ic  m ateria! o f th e  
ballad  "Jtv/Aí .^épA b?//" f./n/Z<7. ///r /^ , disclosed ev(m it) th e  legend- an d  vision
lite ra tu re  e n title  us to  a  c e rta in  ex ten t to  suppose it. cp. / '.  7*J/<r Ju lia  szép  lán y .
B allada-m onográfia . (Ju lia . B eau tifu l Girl. B allad M onography). B thn . 1050. pp. 42 — 52. 
A dndor TAM/rA; "A Jú lia  szép leán y "  b a lladáró l. (About th e  b a llad  " J u lia , 
E c a u ti fu iG ir l" ) ib .  p. 09. 
s ' l b .  p. 27.
M Ib . pp. 2 9 - 3 0 .
=3 lb .  pp . 2 9 - 3 0 .
s* 1 . T h ree  o rp h an s  w alk in  th e  cem etry : 2. G et u p , m o th e r, m y  m o th e r, M y d ress got 
to rn ; 3 .1 canno t g e t u p , th re e  o rp h an s , I  am  closed in to  a  coffin; 4. Y ou hav e  a  s te p m o th e r , 
W ho looks a f te r  you; 5. W hen th e y  e a t  su p p er, th e  th ree  o rp h a n s  m u s t leave. — (A m ag y a r 
népzene tá ra  I . G y erek já ték o k . -  H u n g a rian  F o lk  M usic M agazine I .  C hild ren -p lays. 
A rran g ed  b y  Oyőryy A 'oeny i. Up. 1931. p . 399.
33 "S zivem " (M y h e a rt)  is a  k in d  o f  in tim a te  w ay  o f  ad d ress  like "L e lk em " (M y soul), 
"G a lam b o m " (M y tu r tle ) ,  "K ed v esem " (My d ear), e tc .
3" "T h ere  a re  less im p o r ta n t p a r ts  — th a t  a re  n o t  o f  too  m u ch  in te res t — irt th e  series 
o i e v en ts , these  hav e  been  lost a s  th e  tim e  ad v an ced ; th e  cu rious lis ten ers  w an t to  know  th e  
e n d  o f  th e  s to ry  as qu ick  as possible, so th e  t e x t  sh o rte n s  o n  acco u n t o f  th is  as well. T he 
lis ten e r is no t so p a tie n t  as th e  read er; . . .  T hese  d iffe ren t fac to rs  p ro d u c in g  a n  effec t 
in to  th e  sam e d irec tio n  — force th e  re c ite r  to  be  qu ick  a n d  laconic. In  th e  course o f  tim e 
th is  led  to  a  co n tin u ed  a b rid g e m e n t o f  th e  an c ien t te x ts .  (&  NolymoMy.- ib . p. 73 .)
37 lb .  p. 263.
33 C.sartatA '- Fa;yya.s.' N o. 23 — 24. ep. Faryyns.- Ib .  pp . 49 — 50.
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L ehrst uh! fü r  ä lte re  ungarische L ite ra tu r
Der bekannte dom inikaner Geschichtsforscher H. Aleersseniatin 
kann recht vieies erzählen von den grossen Verlusten, die die flämische 
volkssprachige L iteratu r der niederländischen Laienbewegung erlitten  
h a tte .' In  einem noch viel grösserem Ausmasse kann man eben dasselbe 
von der m uttersprachigen L iteratu r des m ittelalterlichen Ungarns 
feststellen. Wenn die Niederlanden, im W esten Kuropas, oft für Heeres­
strassen dienen sollten, so war die grosse Ebene an der Donau und Theiss 
nicht bloss Heeresstrasse, sondern geradezu ein Schlachtfeld geworden. 
Jahrhundertelang tobten hier die Kämpfe, in denen bis au f spärliche Reste 
alles vernichtet wurde, was an Bauten und Texten, K unst und L iteratur, 
in einer stets zunehmenden und eigenartigen Tätigkeit, das Regnum 
Hungarorum , im M ittelalter geschaffen hatte. Aus dieser allgemeinen 
Vernichtung retteten  von der Mitte des Landes fliehende Nonnen, bloss 
einige handgeschriebene Bücher. Es geschah nach 1526. Und hauptsäch­
lich aus diesen, in den Klarissenklöstcrn an der W estgränze des ehem a­
ligen Königreichs (Tvrnau und Pressburg) aufbew ahrten Kodizes, wissen 
wir etwas davon, was in A ltungarn ungarisch gelesen, gebetet und gesun­
gen worden war - Ausser diesen Denkmälern blieben noch hie und da einige 
andere Texte, in dem einem und anderen Kodex erhalten. Und das ist 
wohl alles, was in den letzten Jahrhunderten  des M ittelalters, um 1500, 
also in einer späten Überlieferung niedergeschricben, von der volkssprachi­
gen L iteratu r Ungarns ein Bild zu geben, uns zur Verfügung steht. Aller­
dings viel zu wenig, um eben nur aus diesen Trüm m ern den Bestand der 
alten ungarischen L iteratu r in einem, der ehemaligen W irklichkeit annä­
hernden Masse darstellen zu können.
*
Aus welcher Zeit stam m ten diese Bücher, oder richtiger deren In ­
halt ? Die Kodizes selbst, wie gesagt, sind wohl Niederschriften älterer 
Texte. Jahrhunderte  früher entstandene Legenden, Predigte, Gebete 
waren damals noch im Gebrauch und wurden sie gelesen. Leicht verständ­
lich ist daher die Notwendigkeit von diesen H andschriften immer neuere
Absctiriften zu verfertigen. Fs ist ein bekanntes Verfahren, (¡essen K ennt­
nis nns allerdings vor einem altzueitigcn Urtcii über die Zeit — der ent- 
stehung der t )andschrift(*n ntnt (¡er Texten seihst. bewahren soüte. 
T]otz()e]ii herrschte in der ung. L itoaturgescincide die Ateinung, diese 
sogenannten Sprachdenkm äler und die sie enthaltenden Handschriften 
dürften kaum früher, als un die ABtte des !ä. J)id t. entstanden sein und 
seien m it (¡er Ktosterreform im seihen Jahrhundert in Zusammenhang 
zu ¡'ringen.*' Demnach ist die ¡'rage vicüeicht so zu ¡ösen, (¡ass (¡er An- 
B]iruch sicti für ()ie eine oder amicrereligiös-üterarische G attung von ktös- 
terlictier oder auch nichttüsterücher Seite metden könnte. Die U nter­
weisungen für Ordensmänner oder Klosterfrauen aus den Werken David's 
von Augsburg genommen, die Übersetzungen der Augustinusrege) für 
¡fominikanertamnen, oder Paulinercremitcn, ()ie t ¡'ersetzung ¡¡cs Prac- 
nionstratenser Lil'er Ordinarius für die Chorfraucn (¡es ¡annbertistiftes 
in Somlö' ¡assen nur eine eindeutige Antwort zu: nändich dass diese tat- 
sächtich nur aus Hcdtirfnissen des Kiosterlcbens entstcticn dürften.
¡)ie übrigen Texte können in zwei grüssrere Gruppen geteilt werden. 
Die eine ist die (¡er liturgischen, oder mit (¡er Liturgie in Zusammenhang 
stehenden Texte."Sic weist wiederum verschiedene Arten auf. Die Psab 
men, mit den in m ittehdterhehen Brevieren dem Bsafterium sicti an­
schliessenden Hymnen, tn tro iten . Sequenzen, Perikopon. (tann Überset­
zungen aus dem R ituale, oder wie dies Buch im Atittchdter immer heissen 
mag (Agenda, Obsequiatc. Baptism alc usw.), das Alandatum. die Fuss- 
wascitung ani Gründonnerstag, (¡as Iiturgisclic '¡äsctigetiet können wold 
unabhängig von der Laienbewegung in die Volkssprache übersetzt und 
auch in einer nicht schriftüchcn. sondern mündhehen Gberhcferung er­
haben werden. Hei unserer Not an geschriebenem Atateriaf, deren Utsache 
ich bereits erktärte, ist es von einer sein* grossen AYi( htigkeit, die Richtung 
der Forschung auch dem folklorisierten. nur im Gedächtnis und Brauch­
tum  des Votkes auffindbaren literarischen Gut zuwenden." Dass aber 
diese Texte nicht einfach (¡er Brivatandacht dienten, sondern der Kderi- 
kerkultur. und der mit dieser eng zusammenhängenden Liturgie gehörten, 
¡¡egt ausser Zweite). Wir sind imstande auch die Vormitttor dieser 
Texte in die A'oiksfrömmigkcit in jenen cierici parochiatcs vor.steüen, von 
denen wir a)s dem Presbyter, d. h. dem Leutpriester zugeteitten Kteri- 
kern, wenn nicht in früheren, so doch in den karoüngischen Synodaüen 
und Gesetztexten nätiereA uskuntt lindem. Fs kom mt vor, dass solche 
K teriker auch in Ungarn c)eri( i parochiaics gennant und sogar — von 
derseiben kirctdicitcn Beiiörde — im gieichem Atetnzug, als ¡itterati jiaro- 
(¡nales bezeictmet worrten. ¡fiese Kleriker, oder Littcratcn mögen ¡edig- 
)ic)i für Sctioiaren geiten, aber ebenso oft können wir ihre Amtsführung 
als Schuimcister oder Dorfkantorcs feststeüen. Den Sinn des L itteratus 
¡tat zuletzt Herbert (¡rundm ann als Lateinkundig schtechthin 
angegeben." W ahr ist es. (¡ass in Ungarn, wo die Amtsprache bis Atitte 
des vorigen Jahrhundertcs das Lateinische w ar. ¡iteratura einfach "deäk- 
säg", d. h. LateinkutKÜgsein, Lateinkönnen hiess. L iteratura utu) tite- 
ratus aber seinerseits en tw ickele  sich auf einer hier nich näher zu erör-
2)} MKZHY
tő id en  Weise aus dem Stam m begriff "clericus". Nun es ist auffatlend, 
dass in )iiatie!ien Gegenden des ungarischen Sprachgebietes, der Vorsän­
ger. oder K antor "deák" heisst." Kr ist jetzt ein unlitcrat. ein nicht tatci- 
ner, in den meisten KäHen ein Bauer. Seine Amtsbezeichnung deutet 
jedoch (tie Zeit an. wo in der Vermittlerrolle seiner Vorfahren, der ta te in ­
kundigen cterici und [itterati parochialcs, die Berührung zwischen Kieri- 
kerkuttur und Vclksreligiosität (turcti tberse tzungen , hauptsächhch 
liturgischer Texten síéit gestattete und bewahrte. Solche Texte setdiessen 
aber das einstige Bestehen handschriftiichcr Sammlungen entsprechenden 
Inhalts, keineswegs aus. Trotzdem kann ich diese Übersetzungen nur mit 
Bedenken zu den Früchten der Laienbewegung rechnen.
Anders verhütt es sich mit den Texten der erbaulichcnen L iteratur, 
deren Ursprung fast ausschtiesstich mit den verschiedenen A rten der 
Laicnbcwegung in Beziehung steht. Die Legenden, noch mein- aber Be­
trachtungen. fromme t,icdor und Unterweisungen, Gebete, Sprüche, 
Kxemplen. Predigten und dergteietien deren ein grosser Anzahl in den 
Bänden der ung. Sprachdenkm äierausgabe vorhanden ist.'" Wir finden 
sic auch in später gedruckten Büchern und handschriftlichen Sam m lun­
gen ."  Die Zurückführung sotcher Texte ins M ittelalter als Kntstchungs- 
zeit. ist mit Hilfe der sprach- und textgeschichtlichen Methode, zwar 
nicht ohne Mühe, jedoch möglich. Aber wann soltten alte diese Texte, alt 
diese votkssprachtige L iteratur, ihren Anfang genommen Italien? Ist es in 
Ungarn möglich, diese Anfänge mit dem etwaigen Auftreten der Laienbe­
wegung in Verbindung setzen ? Die Krage muss man notwendigerweise 
bejahen, denn es gibt ztt bedenken, dass die gesammte voikssprachigc 
Fröm m igkeitsliteratur (tie Grenzen der Klostcrreform in 15. Jh . sprengt, 
sie muss atso älterer Herkunft sein.
Hs scheint voltig überflüssig zu sein, dass ich hier über die Ursprünge 
der Beginenbewegung ausgiebiger erzähtc. Die sind ja aus den Werken 
von Greven. Grundm ann. Meerssemann, Roisine, de Meus überall bekannt. 
Aus der Geschichte der midieres devotae ist die Frage für uns vom hohen 
Interesse: wie die insassinen dieser Frommen H äuser mit ihren Krforder- 
nissen hinsichtlich der erbautichen Lesungen stehen m ochten? Nun das 
ersehen wir es aus der Lebensbeschreibung einer ihrer Standesgenossin, 
der Begine Margarete von Vpres. Jene "devota" kannte ihrerseits dreierlei 
Gebetsübungen. Das, nur teitweise verstandene kanonische Offizium, 
dann  das sogenannte Offizium Fater, das heisst ein tagtägtiches Hersagen 
v o n  einer Anzahl von Fater und Ave; endlich das beschauliche Gebet, die 
"oratio m entalis"."' Der Gegenstand jener Betrachtungen aber dürfte 
nur, in einem kteincrem Masse, aus den titurgisctien Texten genommen 
worden sein. Dagegen werden die Predigten, die geistlichen Unterweisun­
gen inner- und ausserhalb der Kirche viete wertvolle Anregung für das 
Innenleben der Andächtigen geboten haben. Die Predigt die allgemeine 
Belehrung der Christen, damals in stärkerer Verbindung mit den Älltags- 
problemen der städtischen Bevötkerung jedoch" war der, aus der Welt 
fliehenden Frau, nur teilweise brauchbar. Weit nützlicher waren die 
Unterweisungen, kurze Ansprachen, die "collationes" mit der darau f
folgenden E rörterung zwischen Meister und Hörerin.'" Weit aber der 
Beichtiger unserer Margarete auch mit der Seelenführung anderer Be­
ginen sich beschäftigen musste, ha tte  derselbe nur eben wenig Zeit ihre 
Seelennot zu lindern. Die geistliche Nahrung sollte nicht einmal in der Ab­
wesenheit des Beichtvaters fehlen. Allein als solche kam, mit einer ge­
wissen Selbstverständlichkeit, nur die Lesung in B etracht. Und nun die 
Frage: konnte M argareta und überhaupt eine Begine lesen ?
Der ausgezeichnete B erichterstatter der religiösen Zustände der 
.lahrczchnten um die Jahrhundcrtw cndtc 12,—13., der Augustinerchor­
herr und Kardinalhischof Jacques de Vitry, weiss schon näheres davon. 
Die angehenden Beginen wurden von einer älteren und erfahrenen 
Schwester unterrichtet: "tarn moribus, quam litteris in s tru u n tu r ..." , '"  
Die Tugendlehre mit einer gewissen Schriftkundigkeit, wahrscheinlich 
aber nur m it Lesenkönnen verbunden, gehörte also zu der geistigen 
A usrüstung einer Begine. Meines Erachtens dürfen die erwähnten 
"litterae" kaum m it der L iteratu ra  gleichgesetzt werden. Dieser letz­
tere Terminus bedeutet wohl Lateinkönnen.'? Unsere Beginen brach­
ten  es aber im Lesen nur bis dahin, dass sie erbauliche Lektüre, in ihrer 
M uttersprache lesen könnten.
Die Zeit stand  gerade im Zeichen der erneuernder Privatrechtlichen 
Schriftlichkeit, die ja  die Bedeutung und A uktorität des Scriptum, der 
Schrift überhaupt, in der Gesellschaft wieder hochstellte. Als sich aber der 
Gebrauch der Schrift in der Gesellschaft des H ochm ittelalters immer mehr 
ausdehnte, gelangte sie endlich in den Bereich der Volkssprachigkeit. 
Wie bekannt, es geschah schon früher in der höfischen Epik und Lyrik. 
Je tz t aber handelte es über die Befriedigung der Bedürfnisse weit grösserer 
Gesellschaftschichten, der grossen Scharen religiös hochinteressierter 
Laien.
Andererseits, ein Zweig der Laienbewegung des 12. Jahrhunderts 
nämlich das K onverseninstitut des öfteren zeitigte sehr bittere Früchte. 
Ausschreitungen, Empörungen in den Reihen der Uistercienser- und 
Praem onstratenscr-Laicnbrüder, kamen nun mehrfach vor. Als eine 
Ursache dieser Erscheinungen wird der niedrige Bildung der Konverscn 
g e n a n n t . 's N otdürftig wurde dem abgeholfen etw a mit der Einführung 
der K apitelfeste auch "pro  conversis" bei den K arthäusern, mit den teil­
weise m uttersparchig gehaltenen Kapitelsreden.'" Die Forderungen aber 
gingen schon weit darüber hinaus und zielten au f eine dauernde Lösung 
und zwar in der Form eines anhaltenden U nterrichtm ittels der frommen 
Lesung und Erziehung.
Die Ergebnisse jener Bestrebungen sind bekannt. Ein W anderpredi­
ger im Lütticher Land, "Lam bert li Bcgue" hatte  die "arm en und andäch­
tigen Frauen" seiner Heim at mit einer Übersetzung der Apostelgeschichte 
und der Agnes-lcgendc beschenkt. Das geschah um 1177. In Reims über­
setzte man das Evangelium, die Paulusbriefe, den Psalter, die Moralien 
des hl. Gregor.?" Und in den deutschen Dominikanerinnenklöstern las 
man ausser der Bichel Übersetzungen Werke der Oberrheinischen Mystik
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uni die Wende des 14. Jah rhunderts .- ' Aber diese D om inikanerinnen­
konvente entwickelten sich grösstenteils aus "Beginensamenungen".
Ihr Begehren nach frommen Lesungen in ihrer M uttersprache haben 
sie aus dem Beginenstand m itgebracht. Dies zu stillen war natürlich 
keine geringe Schwierigkeit. Daran zu helfen bem ühten sich selbst hochge­
lehrte Lesemeister der Prediger- und Minderbrüder.
Auch sonst kennen wir genug Beispiel dafür, wie die M uttersprache 
die Devotio, die Andacht der frommen Frauen aufflam m en liess. Das 
K loster Fngeltal zu N ürnberg Predigerordens als Beginenkonvent be­
gonnen, stand  unter der Leitung der Alheit, der Saitenspielerin, die 
König Andreas von Ungarn seinem Töchterlein E lisabeth für die Reise 
an den Hof des Landgrafen von Thüringen mitgegeben hatte. Eine grosse 
Rcuerin und dazu "Gottes Minnerin" war sie. Später kam "die Samcnung" 
un ter die Leitung der Dominikaner zu Regensburg. Fs heisst in der Klos­
terchronik: " in  dem ersten Advent, da sie nach dem Orden [d. h. dem 
Dom inikanerritus) sangen, hiess ihre erste Gesangmeistcrin H ailrat. 
Die war unmenschlich schön und sang über die Massen wohl und lernte 
dazu gar wohl und hatte  unseren Herrn gar lieb. Das zeigte sich in all 
ihren Werken und ihrem Leben wohl. Da sie nun kamen zu dem vierten 
Sonntag im Advent, da sie sangen die Metten, da sie nun kamen bis zu dem 
fünften Responsorium, "Virgo Israel" und dem Vers: " In  carita te  per- 
petua", da sang sie deutsch und sang so unmenschlich wohl, dass m an 
hätte  meinen sollen, sie sänge mit Engelsstimme. Der Vers deu tet sich 
also: ,,Ich habe dich geminnt in der ewigen Minne, davon habe ich dich zu 
mit gezogen mit meiner Barmherzigkeit". Den Vers hat unser H err 
gesprochen durch des Weissagenden Mund zum menschlichen Geschlechte. 
Dieser heilige Konvent ward von grosser Andacht wie von Sinnen, und 
sie fielen alle nieder wie die Toten und lagen so, bis sie alle wieder zu sich 
selbst kamen. Da sangen sie die Metten mit grosser Andacht aus".'--
Friihcr pflegte man in Ungarn die Beginen schlechthin für Franziska- 
nerterziarinnen zu halten.'-" Die Vorherrschaft der Observanten in dem 
religiösen Leben Ungarns im ausgehenden M ittelalter diente als gewisse 
Erklärung dafür. Dennoch war es nicht so.
U nter den Entstehungsursachen der m ittelalterlichen Frauenbew e­
gung pflegt man auch jene erwähnen, die sich aus der ungenügenden 
Anzahl der Frauenklöstern ergibt. Der Überschuss der weiblichen Be­
völkerung, der nach dem Klösterleben begehrte, konnte nicht hinter den 
Klosterm aueren für sich einen Platz finden. Zwar stellt die Zahl der 
Nonnenklöster und Beginenhöfe im allgemeinen in einem ungünstigen 
Verhältnisse zu den Mönchklöstern, jedoch nur in einem nicht bedeuten­
dem Abstand. Nach den Angaben der Gallia Christiana in den Diözesen 
der Mechelner Provinz, in den rheinischen Suffraganbistüm ern von 
Mainz, nur m it Niederlassungen der Benediktiner, A ugustiner-und Prae- 
m onstratenserchorherren und  Cisterzienser rechnend, das genannte Ver­
hältnis gestaltet sich folgendermassen: 223:183. In  Lothringen: 97:73: in
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Oberburgund: 53:24; in Paris: 17:20: in Westlälet): 08:72. Dagegen zählen 
Avir um 1200 Ungarn e tw a 150 Benediktiner-, Basilitct) , Cistcrcienscr-. 
P racm onstra tenser- ,  Augustiner- ,- ' Tctttpelherren-. . lohannitcrklöster 
un d  nu r  an 5 NonncnkonA-enten. Wie fasst sich das erkiären ?
N icht allein aus dem soeben erAvähnton U m stande, dass nämlich die 
klösterlichen Niederlassungen der Nonnen ganz allgemein Aieniger zahl­
reich Avaren, als die der .Mönche. Kinc so geringe Zahl der Fraucnslifte, 
wie sic eben in Ungarn vorhanden w:u-, m ussc incnandcrcnC rund  haben. Das 
m ittelalterliche l 'n g a rn  h a t te  vielfache und tnannighdtig  gestaltete  Be­
ziehungen zu Byzanz. Nicht unbedeutend Avaraueh der Finfbtss, dem die 
kirchlichen im sti tu t ionen  Ungarns sich unterzogen haben. I n d e s  ist eben 
ih r  die Ostkirche bezeichnend, dass sie immer viel AAenigcr Nonnenklös­
tern hatte ,  als K löster verschiedenen ly p s  für .Männer. ln der serbisch 
orthodoxen Kirche Altungarns, zu der dam als auch die Humanen Sieben 
bürgens gehörten, zäh lte  m an im .Iah te  1842 25 .Mönchklöster und -an­
kern N o n n e n k lo s t e r .D ie s e s  .Missverhältnis besteht heute noch überall 
in den Kirchen Ostens. Wie es zus tande  kam. Aveiss man nicht, mit Be 
st im m theit .  Vermutlich s teh t cs mit dem Kortlebcn der altchristiichen 
JungfraucnAveihe irgendwie in Beziehung. Wie bekann t  diese GottgcAveihtc 
-Jungfrauen scharten  sich nicht immer in klösterlichen Gemeinschaften, 
sondern bliebet) Aveitcrhin in eigenem Familienkreis.-".Jedenfalls stellt es 
lest, dass in Ungarn, das Aveibliche Klosterwesen mit der G ründung des 
Lheotokoskloster bei der K öniginburg  \o ti  Vcsxprem seineti Anfatm 
nahm.-" Dietuetro])olitike]))ot)e un te r  der Kegel ries hl. Basilius b lühte 
bis au t  das -Jahr 122!) AA'o das königliche und  erzbischöfliche K loster in 
den Uisterzicnserorden aufgenommen Avurdo. Anfang des 14. -Jlidt. finden 
AA'ir bereits in einem Kellion Avie es scheint — des gennanten  Stiftes, in 
dem a u f  eitler Donauinsel un te rh a lb  Budapest stehendem St. Pantaleons­
kloster griechische Beginen: "(juaedam monialcs. beginac A idelicet graccca 
lcs(l). Ob die N onnen die Bezeichnung Avegen ihrer Beginenartigen Le 
bensiortn A erdienten. ist n ich t zu JicantAvorten.-" \\  ie es immer mit diesen 
Beginae graeeae sein tnag, so AA'cnig sollcti AA it* atinehtneti, dass u n te r  den 
G esta ltungskra itcn  der ungarischen LaicnbeAvegung (-in goAA'isscr o s t ­
kirchlicher Kiniluss sich nicht ausscheiden lässt.
1 nd so müssen AA'ir, auch zum m indesten, für sicher halten, dass die 
sehr geringe Zahl der N onnenklöster in Ungarn zugleich ein Anlass Aval* 
liir eitle ausscrkösterlicheti Regelung, somit eitie nach der Art der Laictt- 
beAAcgung sich gestaltende)) Seclenfiihrung der ,,midieres devotae". So 
A A -a r der Boden lü r  die Aufnahm e der Anregungen, seitens der LaienbeAA'e- 
gung, Aicstliehen Typus, zienilich g u t  vorbereitet.
Wenn Avir abe r  unser Augenmerk nach der Heim at der Beginnen- 
b e A A C - t i ng z u A A  enden, so fittdett AA'ir Aviedcr vielfaclie Beziehungen zAA isclien 
Lüttich  u nd  Ungarn. Seit der zAAciten H älf te  des 11. -Jhdts siedelteti sich 
it) A'iclcn Ortet) Ltigarns ,,Leodienscs" ¡nt. Ks ges( hal) hituptsächlich itt 
dem K rlaucr lal ,  sonst Aallis S. Johann is  KA'angelistae gennant,  und an 
der Siidhalde des Tokajer  Gebirges.^" Auch F landern  Avar in U ngarn  zu­
gegen durch seinen T uchhandel.  So begegnet uns in Esxtergom (Gran
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1272) ,,Gean pinguis m crcator de Ganth".3° Die ,,Textrix Flandria" 
entsandte ausserdem grosse Bauerscharen, die mit ihren Standes- und 
Schicksalsgenossen vom Rhein und aus Niedersachsen nach Osten zo<'cn 
und unter den Gipfeln des Tatragchirges im späteren K om itat Zips, vor 
allem aber im Süden Siebenbürgens als die m it vielen Privilegien ausge­
s ta tte te  Universitas Saxonum, eine neue Heimat gefunden habend '
Denselben Weg. den diese Auswanderer einschlugen, nahm ein Prae- 
m onstratenserabt Friedrich von Hamborn int Jah re  1234. Abt Friedrich, 
als Visitator nach Fngarn im Aufträge des Gencralkapitcls gesandt 
stellte ein Verzeichnis der Klöster seines Ordens im Ungarn zusammen. 
Nach der Aufzählung der Konvente der Kanoniker wurden noch zwei 
Nonnenklöster in Villa Hermanni und in Corona: das heisst Hermann- 
stad t (Nagyszeben) und Brassó (K ronstadt) erw ähnt. Nach dcm Tata- 
reneinlall (1241) linden wir diese Nonnenklöster unter den ung. Prae- 
m onstratcnserklöstern nicht mehr. Sie wurden vielleicht vernichtet, oder 
aber nach dem \  erschwindendeseinzigen Praem onstratenser chorherrens- 
tiftesinS icbenbürgen, jenes von Csik (Zieh), begehrten die ohne Führung 
gebliebenenSchwestern die Fürsorge anderer O rd e n s  Das K atharincm  
kloster von K ronstadt taucht später als ein Gisterzienserinnenkonvent 
un ter dem Abte von Kerz (De Candclis), jenes aber von H erm annstadt 
als eine Terziarinnengemcindc unter der Führung der Dominikaner^^ 
wieder auf. Dieser Vorgang ähnelt sehr dem von Simone Koisine gesell¡1 
derten Ordenswechsel solcher vallonischcr Frauenklöstcr, die ursprüng­
lich ,,Beginnensamenungen" gewesen waren. So auch in Ungarn.
Noch in der ersten Hälfte des 13. Jhd ts . ha tte  Bartholomacus Bi­
schof von Veszprém unterhalb seiner Bischofsburg ein Frauenklöstcr der 
hl. K atharine zu Khrc gegründet.'" Um die B itte  des Jah rhunderts  be­
stand es schon als ein Dom inikanerinnenkonvent. D ort lebte die Bvsti- 
kerin, die selige Helene von Ungarn. Ihre Lebensbeschreibung im ersten 
Novem berbande der Acta Sanctorunr" gibt ein hinreichendes Zeugnis 
davon, wie wenig klösterlich oder monastisch die Lebensform der Bvsti- 
kerin und ihrer B itschw estern war. Ja , der Gründerbischof selbst sagt 
durchaus nichts von der Ordenszugehörigkeit seiner Gründung. Laut 
einer Fintragung in dem m ittelalterlichen Katalog der Dombibliothek 
wurden zwei grosse C horbüchcrder K athedrale in dem K atharinenklostcr 
verbrannt.38 Fs war aber tun' dann möglich, wenn die Nonnen nicht — 
wie sie das soeben gehört haben — ,,,nach dem Orden", also nach dem 
Dom inkancrritus sangen, das heisst lalls diese selbst zumindest in der 
Gründungszcit, noch keine Dominkanerinnen waren.
In dieses K loster von Veszprém hatte  um 1250 die Königin B aria 
Laskaris, die Gemahlin des König Béla IV. von Ungarn ihr vierjähriges 
Töchterchen, B argareta  geführt um sic dort für das K losterleben der 
Dominikanerinnen erziehen zu lassenN Nach einigen Jah ren  wurde das 
neue königliche S tilt aui der Hascninsel (heute Vlargareteninse!) an der 
Donau bei Óbuda (Altofen) gebaut und Margarete m it dein grössten Teile 
des Veszprcmer K onvents siedelte dorthin über.'" M argarete führte noch 
daselbst last zwanzig Jah re  lang ein heiligmässiges Leben. Und bald,
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nach ihrem im Ja  tu e 1271 erfolgten Tode, wurde ihr Kanonisationspro- 
zess eingeleitet.
Die Heiligsprechung wurde zweimal, gleich nach dem Tode Marga­
retes versucht. Vor allem hatte  der Seelenführer der Königstochter, der 
Dominikanerprovinzial Marcellus, in einer einfachen Vita das Lehen 
seiner Schülerin zusammengefasst.'''" Nach dem ersten Kanonisationsver- 
fahren im J . 1273, mit den abgelegten Zeugnissen erw eitert, kam eine 
neue Fassung zustande. Als aber im Jah re  1276 die Kanonisations- 
kommissioti au f der fnsel neuerlich erschien, um ein noch grösseres Zeu­
genverhör vorzunehmen, veranlasste das sehr reiche Protokoll eine neue 
Zusammenfassung der M argarete-Vita mit neuen Tatsachen, Erzählun­
gen, Deutungen bereichert:"' eine wirkliche Legende. Marcellus dritte  
Bearbeitung erlebte noch im M ittelalter eine ungariche un zwei deutsche 
Übersetzungen." Von den letzteren stam m t die erste aus dem Dominka- 
nerinnenkloster Töss in der Schweiz, wo die letzte Arpadenprinzessin Eli- 
sabeth als Nonne lebte am Anfang des 14. Jhdts.,'*- die zweite aber — um 
die Mitte des 15. Jh d t. — dankt dem Wiener Dom inikanerlektor, Jörg 
W älder ihre ['Entstehung.'' Die Margarctcnlegende in der M uttersprache 
der Heiligen, lag bereits in den ersten Jahrzehnten des 14. Jhd ts. fertig ." 
Kanonisationsprotokoll und Legenden sind aber hinsichtlich unseres 
Problcmens fü r uns sehr wichtige Quellen geworden.
Ausser den drei M arcellus-Fassungen bis zum Ende des M ittelalters 
entstanden noch drei weitere Bearbeitungen in N e a p e l,A v ig n o n '"  und 
in Budád? Die grösste Bedeutung von diesen drei hat jene von Avignon, 
eine Arbeit des Ordensmeistors der Dominikaner, Guarin de Gy L 'Evéque 
(Guarinus) um das J a h r  13.70.''*
A nderthalb Jah re  nach dem Tode der hl. Margarete starb  ihr Bruder, 
Der König Stephan V. und fand seine letzte Buhe in der Nähe seiner 
Schwester, au f  der Evangelienseite des H ochaltars der Klosterkirche. 
Die zeitgenössischen Quellen berichten von dem Ereignisse folgender- 
massen: ,,sepultus est (der König) in Insula Danubii, in loco Beginarum ".'" 
Das soll nur so viel heissen, dass das aus einer ,,Beginensamenung" her­
vorgegangene M utterkloster des M arienstiftes (St. Katherin/Vesprim) 
noch mit seiner Eigenart das Leben der Nonnen auf der Insel prägte, dass 
diese sich selbst als beginenartige Schwester verstanden. Viel wichtiger 
ist jedoch, dass au f den B lättern  des Protokolls und der M argareten­
legenden wiederholt Beginen auftreten. Vor allem müssen wir nun eine 
Terminologiefrage lösen. Die Benennung ..Begine" finden wir freilich 
nicht so oft, oder gar ausschliesslich in unseren Quellen. Mit der Bezeich­
nung Begine wechselt andere Termini ab: poenitens, mulier devota, ein­
fach soror, oder spirituális, aber auch monialis, oder sanctimonialis. Dass 
alle dasselbe sagen wollen, werden wir gleich sehen. Die Verschieden­
artigkeit der Terminologie, verursacht manchmal der sprachliche U nter­
schied der Quellen. Ein Beispiel: eine gewisse Bolle spielte in der E n t­
wicklung der Legende eine Begine, die un ter der Führung des ebenfalls
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a u f der Insel stehenden Pracm onstratenserklostcrs St. Michael leb te t"  
Nun aber diente der P rior der Michaeliskirche ,.dominus M artinus" m it 
zwei anderen Chorherren als Dolmetscher bei dem Zeugen verhör.^  E r  war 
es, der das Zeugnis der Begine M argarete vor den päpstlichen Kommi- 
saren übersetzte. Wohl sagte er lediglich lau t Protokolls: ,,Soror Mar­
gareta  de ordine sancti Augustini que s ta t in Insula Danubii, gloriose 
virginis . . . "  Marcellus bezeichnet dieselbe ,,Soror quaedam poenitens, 
Praem onstratensis nomine M argareta . .  . circa monastcrium S. Michaelis­
in eadem insula Sancte Marie . . . "  die ungarische Bearbeiterin der Mar- 
cellusfassung drückt es so aus: ,,Es war eine Soror aus dem Orden der 
Pröpste (ung. Bezeichnung für die Praem onstratenser) . . .  die sich auf 
der Liebfraueninsel, neben dem St. Michaeliskloster aufenthielt". Die 
deutsche Legende von Töss einfach ,,Ain saelge Schwester des Ordens 
wisset- munchcn zu dem kloster Sant Michels . . . "  Die Schwester Mar­
garete ,.poenitens" lebte m it ihrer M utter Ursula, ebenfalls „Reuerin" 
und beide adeliger H erkunft, in ,,domo sua", in ihrem eigenen Holzhäus­
chen,^  unter den grossen Eichen der herrlichen Insel, in der nächsten 
Nähe der kleinen romanischen Michaeliskirche, die unweit von den R ui­
nen des Dom inikanerinnenklosters heute noch dasteht.
Dieser Pracm onstratenser-Bcginc M argarete folgte eine andere 
irgo poenitens Liisabeth, die in der Hegend des St. Antoniuskloster 
der Praedigerbrüder in der S tad t Pest w ohnte.^ Die „Reuerinnen" der 
Praediger wurden anderswo als „moniales" erw ähnte* Einfach „soror" 
ist E lisabeth, die Witwe des Everard  von Regensburg, m it ihrer Tochter 
„Hctloch geistlichen Lebens , hä tte  gern ihre jüngere Tochter auch in 
der Reihe der „spirituales" gesehen.^ Eine d ritte  E lisabeth, wiederum 
eine poenitens und ebenfalls aus Deutschland gebürtig, war in der S tad t 
Vác ansässig.^ D iePoenitentes die ihre Aussage von der Heiligkeit der 
K önigstochter ablcgcn, sind also teilweise un ter die Führung der P rae­
m onstratenser und der Dominikaner gestellt. Ohne solche Führung und 
Aufsicht lebten allem Anschein nach jene Beginen, schon ausdrücklich 
als solche gennant, die aus der alten Erzbischofsstadt Esztergom (Gran) 
kommend, zum Grabe Margaretes und vor die Kommission angelangten. 
Flisabeth ..bigina que sta t in Strigonio", „Osanna bigina de Strigonio", 
Lina und l-.chctc gleicherweise „bigine". Das Frscheinen einer begina 
Visa oder Vcza erlaubt den tiefsten Einblick in das soziale Gefüge des 
ungarischen Beginenwesens. Das Protokoll stellt sic derart vor: „Soror 
Misa begina, filia quondam Cefe de Strigonio",s? Marcellus aber so: „Pe- 
nitens quedam de civitate Strigoniensi. honesta m atrona et pro reverentia 
multis ibidem nota, laminarum auri ineisor. nomine Meza".^^ Aieza selbst 
war. wie cs scheint, eine noch in ihrer Jugend verwitwete Frau, „m atrona" 
will \iclleicht eben nur so viel heissen. In ihrer Aussage steh t lediglich: 
dass sie seit vierzig Jahren im Beginenstande lebt.-*  ^ Fs muss also noch 
in den dreissigen Jahren des Jahrhunderts gewesen sein, als Meza ein 
Leben nach der Regel des Beginentums zu führen begonnen hatte. Was 
v v a t abei der wesentlichste Inhalt dieser Regel? Als die Kommission nach 
ihrem Vermögenstande fragte, ob sie nämlich arm  sei oder reich ? Antwor-
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tete  die ,,in der ganzen S tad t sehr verehrte" Kunstgewerbemeisterin: ,,de 
tali regula quomodo possum esse dives ?""" Es ist bekannt, wie stark  und 
entschlossen die Laienbewegung sich gegenüber die ,,divitiac male acqui- 
sitae" äusserte."i Solche Äusserungen hallen je tz t in der Aussage Meza's 
wieder.
So lange sie lebte, h a tte  die K önigstochter M argarete das gleiche 
„emcint. Ihre Mitschwestern haben gerade die grosse Armutsliebe der 
im Kufe der Heiligkeit stehenden hervor. ,,Multum am avit pauperta- 
tem."- Somit stehen wir in der M itte der Armutsbewegung, umgegeben 
von B ennen  und Können, von Bürgerfrauen mit ihren Töchtern, wie auch 
von der in freiwilliger Arm ut lebenden Landgräfin Elisabeth (Margaret 
war ja  die Nichte der hl. Elisabeth). Hs loderten noch die Flammen der 
Idcen des K cform papsttum s, in der (Gedankenwelt der ,.apostólica ins­
t i tu to "  der ,,vita apostólica" der Laienbewegung hoch auf. Stark genug 
sind also die Forderungen der Gesellschaft, dass sie mit denen bis zu 
Letzten hingehe. U nter diesen Forderungen fehlte die dauernde Hr- 
m ährun" dieser frommen Seelen mit Lesungen, Biebelübcrsetzungcn, 
mit Gcla-tstexten, mit Hrzeugnissen der Khctorica divina nicht völlig.
Noch am Anfang des UL .Jahrhunderts sheint eine ung. Übersetzung 
des P lanctus B. .Mariae von dem Augustiner-Chorherrn Geoffrov de Bre- 
teuii entstanden zu sein."-' Diese I bersetzung ist glücklicherweise in 
einem Kodex der U niversität Löven erhalten geblichen/'' Die sehr form- 
und schwungvolle Cantio war in Ungarn jahrhundertelang sehr geliebt 
und in einem C antónale  catholicum (Hnde des 17. Jh .) linden wir sie in 
den ungarisch gesungenen Metten vom (Gründonnerstag, nach dem dritten 
Responsorium."5 ]<]g ¡st auffallend, dass in dem vom Hnde des 13. .Jahr­
hunderts stam m ende Lüvener Kodex das Lied un ter sogenannten Colla- 
tiones steht, d. h. kurzen Ansprachen, und gerade vor einer solchen, die 
eben das Thema der Gründonnerstag:-H[)istel behandelt: ..Convenientihus 
vobis in unum"."" ln  der ( ollatio sind aber gerade die sozusagen ,,H aupt­
tugenden" der Beginenbewegung, die 1'lnthalt.samkeit und die Liebe zur 
Arm ut, hervorgehoben. Wir wissen, dass Beginengemeinschaften in Flan­
dern und in Deutschland vor der Predigt oder Betrachtung gcistliche 
Lieder zu singen pflegten."' So wagen wir die Vermutung auszusprechen, 
dass eben diese altungarische Marienklage einst solches Andachtslied 
für frommenc Frauen, für Btisserinncn gewesen ist.
Die altungarische .Marienklage ist als wertvolles Sprachdenkm al litr 
uns erhalten, doch es waren schon bereits im l.L .lhdt. mehrere ungut is( lu 
Texte, Übersetzungen vorhanden, deren grösster Teil spurlos verschwun 
den ist. Die Analyse der Margaretcnlegcndc brachte lediglich die Mög­
lichkeit, das einstige Bestehen einiger Stücke dieser alt ungarischen Volks­
sprachigen L iteratu r zu beweisen.
Was den Fröirnnigkeitsstvl von Margarete anbelangt, weist det 
keienerlei monastisches oder gar liturgisches Gepräge aul. \\ ir könnten 
ihn etwa m it dem der heiligen Gertrud der Grossen vergleichen. Die 
Aebtissin von H elfta sah den Sinn des Opfers erklärt wenn sie am Grün­
donnerstag in den Landes die Antiphon sang: ,,Oblatus cst quia ipse
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voluit . . ." , bei den W örter des Veni Creator: ,,Qui Paracletus diceris" 
vers))rac!) Christus itir Tröstung in all iin-en Nöte und weiter während 
des Gesangs der Antiphon ,,Fulgcntihus pahnis" hä tte  sie gesehen, wie die 
Verdienste ihrer Busse ais ein Bahnen- und Hlumenstrauss in den Händen 
Christi gelegen hätten. Die W örter des Messgebctcs der Mariae Himmel- 
fahrtsvigil: ,,Vt sua nos defensione m u tiito s ..."  anhörend sah Getrud 
dass sie m it dem Mantel der heiligen -Jungfrau bedeckt wurde. . . Die 
Visionen der grossen deutschen M ystikerin sind also sicher von der L itur­
gie inspiriert, dasselbe können wir von unserer M argarete nicht behaup­
ten. Jm Gegenteil, dank den Aussagen anlässlich des Kanonisations- 
xeugenverhör können wir sehen, dass sie in P rivatandacht und P riv a t­
gebet versunken war manchmal auch wäliend des Chorgebet und so"ar 
noch ausser dem Chor, in dem als ein Vcrsikel eines Responsoriums von 
du- xu singen war, mussten die Nonnen sic xuerst darauf aufmerksam 
machen, und wenn der Versike! gesungen war, verliess die Heilige alsbald 
den Chor um wieder in stiller Betrachtung beten xu können."" Wenn 
nicht die Liturgie, nicht das ,,amtliche" Kirchengebet, was hat dennoch 
das Seelenleben Margaretens angeregt ?
..Audicbat avidc — so antw ortet tr. Marcellus — audiebat avido 
tem poribus opportunis verbum predicationis e t patrum  collationes, 
excmpla e t legendas sanctorum  et prccipue miracula gloriose virginis . . . "  
'"Die Aufxählung weist in ganx Euro])a wohl bekannte literarische G at­
tungen des M ittelalters auf. Ob alle diese Lesungen aus lateinischen, oder 
ungarischen Texten entnommen wurden, das wissen wir nicht m it Be­
stim m theit. W ahr ist es allerdings, dass alle diese T extarten  sich in den 
spätm ittelalterlichen ungarischen Handschriften finden.
Wir können aber von der Erwähnung xweier Texte mit xiemlicher 
Sicherheit sagen, dass sie der Soror M argareta einst ungarisch vorgclesen 
wurden. Deren erste war die Passion, die Leidensgeschichte Christi. So 
äussern sich die Augcnxeuge -  pflegte die Heilige von jenem Sonntag, an 
dem der Hymnus Vexilla regis gesungen (also von) Passionssonntag) 
bis xum K arfreitag -  vor Ehrfurcht stehend -  sich vorlesen und erklä­
ren lasse)).'- Der dom inikaner Ordensmeister Cuarinus sagt ausdrücklich, 
tlass es a/yuHce" geschah.Zumindest von einer ungarischen l'bcrsetxung 
der Passion in) 13. -Jahrhundert wisse)) wir also genau, dass es einst wirk­
lich bestand. Ob nun welche von den Passionen der spätere)) Zeit geht au f 
diese erste t  bersetxung xurück, das könne)) wir nicht mehr entscheiden.
Hören wir weiter Marcellus an: „Revolvebat crebrius secum et con- 
ferebat cum aliis interdun) progeuitorum suorum  vitam  et vite sanctitatem  
.s<")Y)rc/ -S'/cp/aoo' reyJs gpo.s'/o/J a/a/G/Yuaoa. Cu ins fide))i,
e t catholice fidei ])rcdicatio))etn. (]t)a suam convcrtit g en ton  ab idolort)))) 
o )ltu ra . ecelcsia narrat vu lgarica ..."^" Kcclesia vu)g:niea hat keinen 
Kinn. Das vulgarica hisst sich entweder als ei)) Schrcibfählcr xu vulgarice. 
oder als etwa als ein ablativiis instrutnentalis xu vulgarica d. h. li))gua 
deuten. . . Somit sind wir in die Spuren einer ungarischen Stephanusle- 
genda gerate)). Wenn nicht mehrere andere — was an sich sehr unw ahr­
scheinlich ist — so doch diese beiden Texte dürften in dem aus dem
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,.)()('() Bcgitüttttm" ausgewachsenen Dom inikanerimienkloster zur Nah­
rung des Innenlehens der K önigstochter M argarete und ihrer Mit-sch- 
western dienen.
Die Nach von der rieht Leidensgeschichte Christi und von der 
Legende dos ersten König Ungarns ist somit recht vereinsamt als von 
Vertreterinnen aus einer verschollenen L iteratur an uns gekommen.
Oh nun die Passionslrömniigkeit inhaltlich im allgemeinen der 
christlicl)cn Religiosität oder in einem viel engeren Sinne <)er Mystik 
angehört, oder aber ein besonderes C ut der Laicnt'römmigkcit. sei, 
dürfte, jetz t dahingestellt werden. Lines ist sicher, die ungarische 
,,Passion" der Sprache nach gehört nur den Errungenschaften der letz­
teren an und die Religiositas beginarum wollte und konnte durch das 
gewaltige Mittel der M uttersprache die höhere Geisteswelt der K leriker­
bildung, ihre G edanken—und Ausdruckskultur, ihren Sinn für Feinheiten 
der Sprache zu crschliessen. Damit wurde aber der Weg zu dent mächtigen 
Aufstieg der Kntwicklung literarischen Form und Sinn bei allen Völker 
Furopas freigelegt, l 'n d  gleich an den ersten Anfängen dieser Entw ick­
lung, der Entstehung der voikssprachigen L iteratur, der Vulgaris 
elotpientiu Dante's finden wir auch die unauffallenden, demütigen und 
bescheidenen Gestalten der Mulicres Religiosae. wie in fast allen Ländern 
Europas, lateinischer Bildung, so auch in Ungarn. Die Zeit aber wo diese 
Begierden mit der grössten Dynamik sich äusserten. war das Zeitalter 
der Laienbewegung.
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' In  d en , H in d e r n  verh eeren d en  W irren  w urde  diese L ite ra tu r  v e rn ich te t; so tneint 
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X l l l  s. A rch iv an t F ra tru m  P ra c d ic a to ru m , 1S (1948) 105.
- Vgl. T . ï'/ueMitMttMin, S täd tisch es  Leiten int u n g arischen  M itte la lte r, (ung.) M inerva 
1023, 41 — 00; seitte aM chnenden  A nsich ten  ü b er eine versehoiiene volkssprach ige L ite ra ­
tu r: 52 —S l, sein  S ta n d p u n k t int w esentiiehen angenom m en von /Vorrat/,. Die A nfänge 
d e r ungarischen  L ite ra tu r  (ung .) B udapest i0 3 ) . 04 ff; von m ir in F rage  gesteh t: Die A n ­
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) in K ianicxay oe. 137 8. V. — KovAcs, i 37, (m it d e r e inschlägigen L ite ra tu r).
3 B isher d ie beste Ü b ersieh t: f . (7u/)r?e/ O p p aem ,B rev ia rien artig cS p rach d en k m alk o - 
dices. S t. N o rb e rt G ed en k b u ch , Gödöllö 1934. 109—170 (ttttg.); die litu rg iegesch ich tliehe 
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g,; L. MEZEY
L aiensch ich t itn m itte la lte rlich en  U n g arn . A cta  L it te ra r ia  10 (1968) 29 — 46.
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S. bei S. V. K ovács, 129— 169. (vgl. Anm . 4.)
"  A. P t'rndt in K lan iczay  o. c. (Anm . 4.) 501 — 505.
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G. G. M eerssem ann, Les frères P rêch eu rs  et le m ou v en ten t devo t en  F lan d re  au  13e s-! 
A rch ívum  F ra tru m  P ra e d ic a to ru m , 18 (1948) 8 0 - 9 3 ;  A. M ens, O orsp rong  en  b c tek en is  
v a n  de N edcrlandsc  B egijnen-B egardettbew eging , L o u v ain -B ru x elles  1947.
'3 M eerssem ann, o. e. (A nm . 12.) 75 — 76.
M So m ein t A leerssem ann: N ous m 'av o n s tro u v é  au cu n e  tra c e  de  m iracu la  ou  d 'ex cm p - 
la. T out l 'a r t  o ra to ire  de fr. N icolas sem ble  av o ir consisté  à  p ro p o se r le dognte au  m oyen 
d 'im ag es prises d an s la  vie qu o tid ien n e  à ses au d ite u rs  qu i é ta ie n t g c n e ra le m cn td e  sim ples 
m arc h an d s  e t a rtisa n s  u rb a in s . L a  p réd ications dom in icaine  d an s  les co n g régations m aria ­
les en I ta lie  a u  13e s. A rch ívum  F ra tru m  P ra d ica to ru m  1948, 148.
'3 Vgl. u. a. die 'T itelangabe d e r  R ed en  d e r U n te rsch e id u n g  von  M eister K ck h ard t: 
„D as sin d  d ie R ede  die d e r v iea riu s von 'Türingen d e r p ry o r von  e rd fo r t t ,  b rú d e r  e c k h a r t  
p red ie ro rd en s m it solchen k in d ern  g ered t hau d , d ie in d ise r rede  frag te n  vil d ings, d a  sie 
sasscn in colaczionibus m it e in a n d e r."  M eister F ickharts R eden  d e r U n terscheidung . H gb. 
von  E rn es t D iedriehs. K leine Texte fü r  V orlesungen, H ggb . von H a n s  L ie tx m an n , B onn  
1 9 1 3 ,5 .
'3 JucyMM de UiO'?/.' Serm o I I .  H isto risches Ja h rb u c h  1914, 47.
'? G ríw dm ann , L ite ra to s , A rch iv  fü r K u ltu rg esch ich te  1958, 37 — 52.
'3 The L ay  B ro th erh o d  in  th e  C isterc ian  O rder 1 2 - 1 3 .  C e n tu ry , N ew  Y ork 1955.
D eshalb  so llte  d e r p ro e u ra to rd e n  K onversen  ( lra tr ib u s  com m issis) itn K a p ite lsaa l 
p red igen : „ ta n to  enim  frequen t ioribus p raed ica tio n ib u s in d ig en t, q u a n to  m inus lit to ras  no- 
ru n t ."  C onsuetud ines dom ni G uigonis P rio ris C arth u siae , I,. H o lsten iu s C odex R eg u la ru m  
I I .  A u g u stae  V indelicorum , 1759. 318.
3" G ru n d m a n n , oc. 447, 452.
3' G ru n d m an n , oe. 461 — 462; M eerssem ann, Le m o u v em en t dev o t . . . 165.
33 I / .  H't/m.s, D as B e ten  de r M ystikerinnen . Quellen u n d  Forschungen  zu r G esch ich te  
des D o m in k an ero rd en s in D eu tsch lan d . X I . Leipzig 1916, 29.
33 J .  Karúc-sonyf, G esch ich te  des F 'ranx iskanerordens in U n g a rn  bis 1711. 1 - 1 1 ,  
B u d a p e s t 1924, 537 — 558. (ung.)
33 In  den B istü m ern , A n tw erp en , G en t, B rügge, Y p res, R o e rem o n d e, H e r to g e n ­
bosch , bzw. W orm s, Speyer, S tra ssb u rg , K o n stanz , das V e rh ä ltn is  d e r  M änner- (O SB , 
OSA, O C ist, O P raem ) u n d  F 'rauenk löster zu e in an d er 223:183 (G allia  C h ris tian a  P a ris  
1731, in d e r oberlo thring ischen  K irchenprov inz  (T rie r E d-, M etz, Tool, V erdun  u n d  d azu  
N an cy , S t. Diez) 97:73; in O b erb u rg u n d : (L yon , A u tu n , C halón , L angers, M âcon) 53:24. 
In  d e r K ireh en p ro v in z  T oulouse lediglich 26 :11 (Gallia Christ ian a  IV . P a r is  1728, N eu d ru ck  
X I I I .  P a r is  1874; in d e r Diözese P a ris , 17 -  26 (Gallia C h ris tian a  V II . 3 3 6 -3 3 3 ) .  In  W cst- 
pha len  (M ünster u n d  O snabrück) K ollegiat- u n d  D am en s tifte , M en d ik an ten k lö s te r m ite in - 
bexogen 68:72; 16 B eguinenhöfe u n d  36 N onnek löster s tam m en  aus dem  13. J h .  (L. S chm itz- 
K allenberg : M onasticon W estfa liae, M ünster) W. 1969, 8 9 - 9 6 .  Die ung arisch en  V e rh ä lt­
nisse au s I,. B alics, Die G eschichte de r R öm ischkatho lischen  K irche in  U n g a rn  11/2, B u d a ­
pest 1896, 1 5 5 -3 7 6 . (ung.)
33 R . .Van;'?;, Les églises o rien ta les  et les rite s orient aux . P a r is  1925, 163 (co n ce rn an t 
la  G rèce); S chem atism us eeclesiae g raeco-orien talis in  H u n g á ria , B u d a  1842.
33 D. Nctt-ratHM, Z u r Soziologie des b y zan tin ischen  M önch tum s, L eiden  — K ö ln  1962, 
6 8 - 6 9 .
37 Vgl. m einen „U n g arn  u n d  E u ro p a  itn 12. J a h rh u n d e r t"  -  K irche  u n d  K u l tu r  
w ischen O st u n d  W est, in  P ro b lem e  des 12. J a h rh u n d e r ts , R e ic h en a u  V orträge  B a n d  X I I , 
S tu t tg a r t  1968, 266; die L ite ra tu r  daselbst.
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-s Yg). von m ir: H a tte  B yzance e t  P a r is  — L es le ttré s  hongrois a tt 12e siècle, A cta  
L itte ra r ia A c a d e m ia e S c ie n t.H u n g . 13 (1971) 428 —429.
st Ü b e r d ie W allonen itt U ngarn  neuestens: Gy. Székely, Die L a tin e r  o n d  die W allo­
nen  v o n S tu h lw e isscn b u rg  (Székesfehérvár) int m itte la lte rlich en  U ngarn  in S zékesfehérvár 
év század a i 2 (1972) 45 — 72.
P . K uuuz , M onum ent a H cclesiaeS trig o n icn sis I .  E sztergom  1878, 61«.
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v e rsu ch te  die G rü n d u n g  des sog. Cist. N o n n en k lo sters  vot] K ro n s ta d t 
(B rassó) vo r 1228 zu feststellen . Dem s teh t a b e r d as e rw äh n te  P räm o n stra ten se r-K lo s te r-  
v e rze iehn is s tttrk  entgegett. (Die C isterz ienserinnen  in  U ngarn . -L thresprogrannn  des S t. 
E m m erich  G y m nasium  d e r C isterc ienser au s 1941 42, ti« (tm g.). A. R eisscnbergcr (Die 
K e tze r A bteil H e rm atn ts tad t 1894. 22) z itiert eine E rk u n d e , lau t de ren  die sogen n an ten  
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Роман теперь наиболее популярный жанр. Историю современного 
романа принято отсчитывать с конца XV! И века. К тому времени он 
становится самостоятельным, складывается как жанр, завоевывает по­
зицию обок классических форм. Его господство совпадает с увеличением 
роли третьего сословия. Роман — эпос буржуазной эпохи, и все же, 
жанр не только буржуазный. Начиная с Х!Х века гордый представи­
тель национальной эпики. Он принял на себя нелитературное содер­
жание, которым прежде пренебрегали, историю варваров, племенную 
народную традицию, средневековье, ,,приключения" будней.
Роман — форма неисчерпаемая, его средства постоянно обновля­
ются, его возможности беспредельны. В тональности он то сдержан 
как хроника, то чувствителен и ироничен, то лиричен и таинствен, 
то объективен. Поэтика различных эпох всегда является одной из 
форм человеческого самопознания. Следовательно, понятие литера­
туры меняется в соответствии с эпохой. Категории эстетики и науки о 
литературе суть не что иное, как гипотезы, которые имеют функцию 
лишь в начале анализа, в приближении к произведениям и эпоха.м. 
Абстракции литературоведения не что иное, как конвенция, элементы 
нового языка, словесной коммуникации. Понятие жанра и есть та­
кого рода условность. Эстетики каждой отдельной эпохи, как правило, 
стараются определить один-единствеиный стиль, один господствующий 
жанр: Платон — мифологический эпос, Аристотель — мифологическую 
трагедию, Квннтиллиан — политическую риторику, Гете и Гегель — 
роман. Теория жанра — это отдельные главы концепции бытия или 
представления о структуре. Современные поэтики и являются оправ­
данием возможных в XX веке норм поведения, жизненных ситуаций. 
Начиная с Новалиса принято говорить о трех мирах форм — лири­
ческом, эпическом и драматическом. Гегель ощущает за основными 
фор.мами идеи и идеалы, Дильтей — ,.переживания" или состояния и 
жизненные возможности. И естественно после этого, что Кроче сводит 
разросшиеся как джунгли жанры к этим трем сферам. Да и современ­
ные поэтики нового времени вернулись к анализу этих основных типов.
Среди не[[реходящих признаком романа, пожалуй, наиболее приемлемо 
отождествление его с эпикой, а в перечне элементов по важности упор­
нее всего держится ,,сюжет". Аристотель называет ,,историю" основ­
ной тканью трагедии, примат фабулы проходит по всему искусству 
средневековья, затопляя и Ренессанс, среди романтиков первыми за­
говорят о ней как о ,,первозданной форме" братья Гримм, в новейшее 
время Люти назовет сюжет абстрактным, эпическим ,,языком". Другой 
,,непреходящей" характерной чертой романа является протест, про­
фанация. Античный роман был ирофаннчсской мифологией, невероят­
ные его приключения ,,подражали" приключениям мифических богов. 
С этого и произошло отделение в искусстве праздничного и обыденного, 
религиозного культа и человсчсского-нрофанического. Впоследствии 
лшнь романтика смешает праздничное с будничным,идеалсуродливым.
Новое обычно является как пародия старого. Согласно Кроче, 
роман также является пародией мифа, анти-мифом, следовательно, 
мятежом. Йоллсс говорит об имитации „легенды", Дьердь Лукач — 
о победной фантазии сюжета, о то.м, что бунт — коррекция отвергаемой 
действительности. Шиллер еще не считает роман искусством, в то время 
как считает им анекдот. Новеллы Бокаччо, анекдоты исторических со­
чинений, жизнеописания, нравоучительные притчи вообще могут рас­
сматриваться как предшественники романа. По Гете, роман — запол­
нение некоего вакуума. В его представлении, этот жанр отражает 
чувствительность, лиц) судьбы, в то время как драма — деяния. Жанр 
частной жизни, хоть и нс высокий по рангу, но необходимый. Гегель 
называет этот жанр эпосо.м буржуазной эпохи, Бальзак с воодушевле- 
нием — самым совершенны,м, самым всеобъемлющим искусством. 
Характеризуя атмосферу буржуазного ро.мана XX века, Дьердь Лукач 
говорит о трансцендентной обездоленности жанра, а Толюс Манн — 
о .мифологически п о в т о р я ю щ е й с я  эпике судьбы. Все это представляет 
собой запутанное, сложное переплетение истории, психологии, субъек­
тивного лшроощущения. С тех пор стала известной добросовестная .мо­
нография о ро.мане В. Краусса, классификация по принципу сюжета 
(,,р)оГ') А. М. Форстера, классификация по внешни.м эле.менталц 
проведенная Луговскилц Коскилшссо.м, Мюллером, Петчелц Кайзером, 
Штанцелел!, но из всего этого .мы узнали о жанре не больше, чел) это 
выяснено относительно античного ролюна, а именно, что это чсяоссчсс- 
кяя, ц/)о$бяпнчегкяя шм^олоемя, „губьекшибный эпос" (Гете) и яоз- 
щожяогшь неоаряннченных бы/щзншельных ергбешя.
О венгерском романе.
Теоретический и исторический интерес к ролюну начинается в 
30-е годы, параллельно вошедши.м в люду в европейс^м литературо­
ведении жанровым исследованиям. (Лионский конгресс в )939 году). 
Вслед за филологическими начинаниялш Ференца Синнеи (!925—1926) 
первую, связную историю венгерского ро.мана написал Эле,мер Часар 
(1939). Монография люжет быть использована как пособие, ее колшо-
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зиция несколько схематична, (предпосылка, начало, расцвет, упадок), 
новых утверждении в ней нет. Часар стремится быть научным и совре­
менны,м, применяет достижения немецкой поэтики (роман в письмах, 
роман от первого лица и т.п.), встречаются у него и категории вкуса и 
социологии. Анализа самых новых произведений он не предпринимает. 
Охваченный им материал: XV!H —Х)Х вв. Возрос интерес и к иссле­
дованию прошлого художественной прозы. За национальной антологией 
Жолта Беоти последовали более научные разработки. Лайош Дьердь 
раз и навсегда ввел в историю венгерской новеллы и романа хроники 
и деяния (Í94Í). Дьердь Ропаи в работе ,,Роман и жизнь" (]947) разно­
видности типов сюжетов и романных героев в выделяет в зависимости 
от формировано я жизни. Подчеркивает, что в венгерской литературе 
особенно сильна общественно-политическая, социальная тенденция, 
что наша литература действительно является зеркалом национальной 
жизни. Наряду с тонким метким анализом следует обратить внимание 
на приведенные нм два эпиграфа. Первый эпиграф взят из Этвеша: 
,.роман — это сама жизнь"; другой взят из Шарля Дюбо: „роман -  
профаническая мистерия". Художественную прозу Просвещения и 
эпохи рефор.м, преимущественно ее общественный аспект, с научной 
основательностью исследовал Антал Вебер.
Предпосылки.
Эллнннс/ннческнй ршиын.
К колыбели европейской литературы восходит начало и любого 
национального романа. Предшественником современного романа естест­
венно был античный роман. Здесь происходит размежевание вырази­
тельных форм и средств. „Пра-формы" (первичные образцы) встраи­
ваются в более поздние разновидности европейского романа. Роман 
древнего .мира — жанр эллинистической греческой литературы. Он 
вбирает в себя все сюжеты, „истории", древнего мира, жизнь и чудеса 
средиземноморского побережья. Герои античного романа по существу 
— герои народных преданий. Греческий же роман — жанр греческой 
ностальгии. Царство фантазии, упоения свободой отдельного человека. 
Эллинистический роман — бунт обыденности: наполовину лишенный 
религиозности, антн-мифологический. Мифическое искусство — культ 
и этика, обряд и праздник, подспудные жалобы и публичное унижение. 
Именно из этой системы „долга" пробивает себе дорогу античный ро­
ман при по,мощи пародии и сказочной фантазии. (В Х]Х веке мы снова 
встречаемся с дилеммой долга и личности в „романном" и „трагиче­
ском"). Стоики и киники древнего мира поняли колеблющуюся дву­
значность греческой веселости и жизнелюбия. Пародия, юмор, грустно- 
комическое, трагическое могло быть только оппозицией. Европейский 
романтизм и Ницше именно эту „двойственность" и подчеркивают в 
античных традициях.
Двойственна и техника эллинистического романа. Он продолжает 
аспект „припоминания" трагедий и эпоса, их язык, формы, и в то же
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время жаждет по ту сторону Тулей, ее сюжеты — ,,психологические 
происшествия", он живет в фантазии, побеждает, словно он предназ­
начал более важную роль ,,воображению". Он весь вымышленный, по­
тому что непереживасмо то, что он изображает: приключения, неверо­
ятные страсти, повороты, неожиданные, как во сне, невероятные по­
беды и неосуществимые эротические фантасмагории. Потому греческий 
роман ,,мистично" христианский, ибо лишь в чем-то таком, что находит­
ся за пределами .мифа, в языческом, запретном, суеверном, в восточной 
фантазии, тайнах волшебников египетской Александрии может найти 
упоительную сказку, мечту об осовобождении отдельного человека: 
в ,,трансформациях" сна и фантазии (Овидий, Апулей). Этот ищущий, 
страждущий, авантюрный характер романа сохранится во всех его евро­
пейских разновидностях, эпохах, стилях. Останется в ,,странствую- 
щих" историях Барокко, пикареске, философских романах — ,,путе­
шествиях", великих романтических приключениях, лирическом реа­
лизме, символических романах-легендах, у сюрреалистов, или у ^на­
родных" писателей XX века. Мореплаватель Одиссей и есть герой та­
кого древнего мифа, который является первой символической фор,мой 
всякого романа. Мореход направляется ,,домой", судьба вынуждает 
его к тому, чтобы он оставил острова опасностей и радостей, опять-таки 
судьба принуждает н к тому, чтобы он оставил все ради несчастья и 
смерти.
Античный роман, следовательно, ,,человеческий" эпос и вместе с 
тем философия-утешительница. Приключение, путешествие, жизнь, 
по выражению Платона, ,,таумазейн", удивление, цитируемое и Анта­
лом Сербом, имеет смысл. Каждая последующая эпоха заново воспро­
изводит эту нрофаническую .мифологию. Гете говорит о ^чувствитель­
ном" романе Лонга (,,Дафнис и Хлоя"), что его следовало бы 
читать хотя бы раз в год, кружок Жорж Саид стремился воспроиз­
вести этот античный мир, Вилли Вальтер ключевое слово ,,мимезис" 
воспринимает в первую очередь как культ, идеал, которому надо сле­
довать. Приключения в древнем .мире не могут уничтожить трагедию 
судьбы, божественные законы мифов, но ,,язык" формы указывает на 
психологическое ,,романизирование". Частые повороты судьбы (одно 
из средств романтического романа, внешне не знающее .меры), в аспекте 
формы выступают против судьбы и рока. Точно так же, как и грех 
,.любопытства" в древних романах производит скорее впечатление 
естественного человеческого свойства. Эти ,,повороты" Аристотель 
называет самым важным элементом поэтики, он же развивает двойст­
венное значение пафоса, смысл страдания и страсти. Эти два чувства 
находятся не только в причинной связи друг с другом, но они связаны 
и в самой природе человека. Грешное падение Диониса всегда воз­
мещается искуплением, отпущение,м греха аполлоновых торжеств. За­
вершающем созданием греческой трагедии была комедия. Счастливые 
воскресения и встречи смягчали, заставляли забывать ужасы и смер­
ти античных романов.
Структурой античного романа, следовательно, являются обычно
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путешествия, приключения, которые и сами но себе служат ,,темами", 
поскольку они имеют трансцендентальную или спиритуалистическую 
глубину, символическое значение. Но излюбленные темы, однако, 
обычно находятся в связи с непосредственными возможностями от­
дельного человека, выявляют основные условия общения личности и 
коллектива. ,,Таумазейн" (удивление), Эрос и Пайдейа — три сферы 
способностей и желаний, три компонента личности, постоянное ^содер­
жание" античных романов. Если бы мы выявили структуру романных 
произведений мировой литературы в тематическом аспекте, вряд ли 
мы вышли бы за пределы этих трех сфер. ,,Пайдейа" в сущности не 
,,жизнеописание", а ,.рецепт" жизни и героизма. Вот почему историки 
романа ссылаются на жизнеописания Геродота, Ксенофонта Крипай- 
дейа, Александра Великого. Следовательно, роман каждой эпохи — 
это и философия ,,бытия" и рецепт жизни.
Самые известные древние ..истории" отражали жизнь человека 
древнего мира, его чувства и самопознание. Целые века учились по 
ним, в различных сборниках странствовали они по свету, распылялись, 
давая импульс образованию национальных литератур или же выпол­
няя роль отсутствовавшей оргннальной литературы. Базельское из­
дание ..Кариклеи" Михай Цобор переводит семье Зрини около 1700 
года. Иштван Дьендьсши перекладывает историю стихами, затем Анд- 
раш Дугонич издает ее под названием ,,Сарацин". Общим сокровищем 
становятся сказки ,.сладкой музы", юмор н пикантерня александрий­
ских мимов, буколические ,.формы" идиллий и пасторальных рома­
нов; ..утопия" Джона Хризостома об острове счастливых, древние 
притчи в адаптации образованных монахов превращаются в христиан­
ские ,.параболы" (,,Римские деяния", английский сборник Х1Ч века 
в переводе Яноша Халлера).
Мимезис в древности — сила, творящая историю. Подражание — 
естественный идеал, невольное движение, человеческое поведение. 
Мимезис есть и подражание греческому идеалу. Жанры античной ли­
тературы, а среди них и ро.ман, развились в итоге ряда древних рснес- 
сансон.Культура периклова периода воскрешает и преобразует,,Сокра­
тову", александрийская эпоха сознательно предпринимает имитацию 
н древнегреческих образцов.
Пнкяро н (Средневековье и новое вре.мя)
Расширение мира дало новый импульс жанру любопытства, нро- 
фанического героизма, смелого предпринимательства, роману. Тулей- 
ская граница отдаляется па еще неизведанные территории, после Алек­
сандрии культура переселяется в Рим и Византию. Мироощущения 
двух эпох — конца древнего мира и раннего христианства — выра­
жаются в .мистике Плотина и скепсисе Эпикура. Исторические воз­
зрения Августа Аврелия — это уже ,,translatia imperii", меняющаяся 
империя, единую сущность которой может уже выразить лишь ,,двой­
ственная" фор.ма. Мистика стоиков н теология христианства переплета­
ются в этой дуалистической теории государства ,,Civitas Dei" и civitas 
terrena в единстве взаимоотражающихся неба и земли. Неоплатонизм
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останется впоследствии в качестве тотальной идеологии и имеете с тем 
и мистики Ренессанса. Нечто выяснялось в сохранении античности. 
Искусство выражения, способ поведения, в основном, двух видов: 
праздничное и будничное, апологии и сатира. ,,Философы" всегда не­
множко и ,,пикаро", искусство на протяжении средних и новых веков 
— авантюрное философствование.
,,Белые" /ю.мйны /м.минекон эпохи — суть придворные, рыцарские 
романы, легенды. Поучительные истории героизма и страдания .можно 
вычитать из них. Венгерская литература после занятия нынешней 
территории венграми, основания своей государственности именно в 
этой рыцарской культуре встречается впервые с европейской литера­
турой. Венгерская культура развивалась между двумя центрами, в 
сфере влияний римской и византийской культур. В кругу первых ,.на­
следников" Рима сложилась впервые ро,майская и готическая литера­
тура, форменная система культуры. Рыцарская литература любит ор­
наментику, а источники этих орнаментальных элементов — в народных 
традициях и восточных орнаментальных мотивах. Чеканное, узорное 
искусство, символика цветов, возвышенные добродетели, рыцарство. 
Романтизм впоследствии воскресит этот ,.белый" рыцарский мир (Валь­
тер Скотт) и сплавит его с готический мистикой.
Искусство — собрание ,,нрнтч". Человеческую жизнь можно обоб­
щить в одной большой книге, хронике, деянии, библии, книге сказок. 
Истории изменчивы н в то же время похожи друг на друга. Повторя­
ются и .модифицируются. .Мировая литература не что иное как ,.тысяча 
сказок", насыщенных всем богатством красок, мыслей, чувств, зна­
чений, поучений. Давнее языческое прошлое, заманчивую ,,античную 
свободу" (и у венгерских писателей эпохи реформ античность служила 
синонимом свободы!), ностальгию .можно преодолеть лишь путем ус­
воения, приручения,,христианизации" восточных, арабских, греческих, 
египетских, этрусских, латинских сюжетов. Этический вывод, ^поуче­
ние" не чуждо литературным творениям. Все становится ,,пайдсйа". Ро­
ман средневековья —это ,,новелла", повоет!.,,.абзац", (период), историй­
ка, притча для подтверждении новой веры, этики. Из мотивов, картин 
.медленно нарождается ,,эпос" нового времени. В этом заключается 
культ малых форм. Форма новеллы, получившая распространение — 
самый популярный жанр: сказка. Сказка уже у Апнолонии спасает 
жизнь. Шехсрезада с помощью своих сказок вступает в борьбу за каж­
дый день, каждую минуту своей жизни. Наркотическая роль искус­
ства, утешающая и животворная сила родственна здесь вере в дей­
ственность .молитвы. Но сказка одновременно и похвала находчивости, 
остроумию, человеческому Разуму.
Энипя ро.чопгл'оц и ао/ннчесхоп эпохи. Романский стиль — стиль 
не только архитектуры. Он связан с христианской формой жизни и 
религией, сигнализирует о начале рыцарской культуры. Ведущим 
жанром является сказание, которое представляет собой неразрывное 
соединение традиции, вымышленного события, истории. Среди сказа­
ний, связанных с определенными личностями, местами, историческими
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событиями, особый жанр составляет достоверное сказание -  деяние. 
Повествующая о духовной жизни, очищении, обращении в святого 
л<?еенс)я также является разновидностью сказания. Героическая песнь, 
пристальным исследованием которой займется позднее романтизм 
не выделится в особый жанр, она растворится в деяниях. ,,Песнь" 
станет, как правило, драматизирующим и орнаментальным элементом 
прозаического повествования. Скотт впоследствии блестяще исполь­
зует эту эпическую традицию, распадающуюся на антично-народное 
хоровое диалогизирование, музыкальное сопровождение, пение. На­
ряду с ,,Песнью о Роланде", ,,Эддой", ,,Ннбелунга.ми", ,,легендами" 
о Свято,м Алексее и Святом Франциске и у нас возникают легенды и 
сказания, конечно, ,,скрытые" в различных кодексах. К христиан­
ской героической эпике относится Лсесноа а Гелле/лне. Характеристи­
ку в ней нрсимущсствнно заменяет латинская риторика, этические .ме­
дитации. Она изображает сны, предсказания, божественные вещания. 
Легенда иной раз вбирает в себя несколько сказаний. Одним из самых 
прекрасных сказаний о великой ..братской" войне, эпических сраже­
ниях является ,//яна&'Кое гкизянме". Оно пожалуй, и наиболее евро­
пейское. В нем уже можно обнаружит), ростки большого рыцарского 
романа.
Венгерские деяния не знают того типа рыцарской истории, кото­
рую представляют собой ,.Тристан и Изольда", ,.Аукассен и Николетта" 
Эти эпизоды стыдливы, немногословны, многое в них умалчено. Умол­
чаний полон и ,,Роман" о Ласло и вызволенной от кунов девушке, не 
присутствует у венгров и тип ,,ро.манао лисе", если только не считать им 
страстные и бранные обличения грехов, написанные монахами-авторами 
легенд. Лишь реформация воскресит басни и фаблио. Средневековая ры­
царская культура нуждалась во времени для своего развертывания. 
Для того чтобы произошел отбор наиболее соответствующих правил, 
добродетелей и обычаев, осознание ценности образа жизни, культа 
прекрасного, необходимы были долгие спокойные десятилетия, века. 
Зрелую рыцарскую культуру создаст лишь готическая эпоха. Ей 
присуща некая вызывахнцая дерзость во внешних формах и вере. Ее 
называют ,,еретичной" .мистикой, в то время как она скорее всего .мис­
тика чувствительная, углубленная, неправильная, и потому более сво­
бодная: упивающаяся пышностью и орнаментикой, слишком много 
посвящающая форме и .манерам. В готике сознательным станет все то, 
что в романскую эпоху было лишь упорным стремлением. Рыцарская 
галантность, религиозное ,,приличие" превратились здесь в благо­
приобретенную ,,вторую натуру". Все лишь рутина и .манера. Все — 
уверенность. Смелая разбивка форм, цветочная орна.ментика,грациоз- 
ные, обильно украшеные, более свободные проемы зданий, .,языческие" 
мотивы, необузданная, нарушающая святые каноны фантазия, 
пышность и тайные придворные связи — эго уже расцвет средневеко­
вой жизни, зрелая рыцарская культура, непосредственные предпо­
сылки Ренессанса. Эта готика нередко и не в одной стране переходит в 
Ренессанс. Это произошло с французской, английской готикой, а под
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t х влияние.м, пожалуй, ч с венгерской. Такая половинчатость харак­
теризует двор Бела !Ч, Лайоша Великого, Жигмонда.
Непосредствеииые предшественники романов -  это циклы ры­
царских легенд. К известному в .мировой литературе раннему рыцар­
скому роману, Артуровскому циклу, .можно было бы причислить и 
венгерские деяния, которые повествуют о правящих семьях, выдающих­
ся национальных рыцарях. ,.Gesta Hungarormn" -  „роман" дома 
Арпадов. Большой вес придает мастер Аноним легендам и сентенциям. 
Полководцы произносят прекрасные речи, они нравственны, избран­
ники судьбы, достойные почитания, великие „предки". Легендой 
об Алмоше он создал совершенный рыцарский миф. Аноним сознатель­
но подражает греческим мифам. Чувствует необходимость в ми­
фологической мотивации. Не существует венгерской мифологии? 
Не существует венгерского „романа"? Нужно его создать. Без вен­
герской „Трои", но Анониму, не может существовать национальное 
сознание. Новые мифологии вбирают в себя прежний миф. „ . . .  Чита­
ли историю о Троянской войне, которую я сильно полюбил, и как меня 
учили мои менторы, в своем изложении я соеднинил в одном томе из 
книги Дарсса Фригия и других авторов и описал троянскую историю 
н греческие войны: ты тогда просил меня, чтобы я описал тебе таким 
же образом происхождение королей и вельмож Венгрии", -  пишет 
он другу. Потому так важны „сказания о занятии родины". Деяния 
Арпадов подтверждают историческое продолжение права, делают 
нашу историю частью мировой истории, традицию — частью всемир­
ного мифа. История потомков Алмоша связывается с войнами Алек­
сандра Великого. Та же дата, хронология и география. То, что Аноним 
принимает за „ценность", правовая н этическая ценность является 
аргументом историографии, начиная с Геродота. Венгерский народ 
такой же „древний", как и греки и римляне. Он нравственен, народ 
рыцарей, подобно римским или спартанским характерам Плутарха. 
Он богат, любит роскошь, ловок, а следовательно, нс народ разбойни­
ков, искателен приключений, „варваров", как пишут о нем немецкие 
хроники, и что согласно римским нормам, не являлось бы „достоин­
ством".
Г'ЩЩЧСГЬЧП' у.ЛПК'Ы
Христианский мир также имеет свой потусторонний мир, подземный 
мир. Нарьду со святыми уживаются в нем ангелы и ангелы мести, бесы, 
призраки, странствующие души, мертвецы. Христианская, рыцарская, 
„белая" литература добродетельно умалчивала этот неприятный пред­
мет. В искусстве романской эпохи только проповедники осмеливались 
смотреть в лицо страшным теням. Готика более отважна и более уверен­
на в себе, но и более „сомневающаяся", или более раздвоенная, более впа­
дающая вотчаьние. Новая „дисциплина", о которой вспоминает Аноним, 
очень скоро оказалась поколебленной. Человек, сохранивший веру, 
ищет новую силу, новую опору. Любопытство влечет его в неизведан­
ные, трансцендентные миры. Готический „рыцарский" роман -  за-
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родыш блестящего начинания. ,,Хождение но аду" объединяет рыцар­
ское приключение с яркими древними путешествиями по подземному 
царству. Мистерия дает ночувствоватъ эту волнующую торжествен­
ность, скандальную религиозную пикангерию. „Божественная коме­
дия" Данте начинается еще в готическую эпоху, это то „философ­
ское" путешествие, которое вдохновляет литературу на протяжении 
последующих веков и станет неотъемлемой ценностью .мировой лите­
ратуры.
Похоронная речь и Моление становятся уже не только мистериями 
смерти „на случай". Казалось бы и теология нс прочь побуждать ин­
терес к этому посустороннему миру. Адам, первый человек, так говорит 
Писание -  вместе с грехом „вкушает смерть и придет гнездо смерти и 
ада". „Говорю вам, ни один человек не избежит западни". Венгерская 
история [[озаботится об апокалипсисе, состветствующс.м теории и на­
строению эпохи. Татарское нашествие -  первое большое потрясение 
рыцарского мира, первое переживание всеобщего сознания греха. 
Оказавшиеся перед лицом крайностей, они переживали сомнение в 
вере, дилеммы светского-церковного, красоты-аскезы, которая Уже 
назревала в наиболее знатных образованных дворах рыцарей, .мета­
морфозу готики. Венгерская катастрофа постигла общество, которое 
уже принимало у себя в гостях проходящие через страну английские 
немецкие, французские армии крестоносцев, часть которых уже ис­
ходила Святую землю, много повидала, пережила, разочаровалась и 
сама была уже испорчена. В этих походах, грабительских приклю­
чениях произошло то, о чем скорбит повествующая о татарском опусто­
шении „Жалобная неон,": „в прах обратится цветок славы", нимб 
чести и рыцарской отваги. Деянии Шимона Кезаи в своем настроении 
скорее всего отвечали этой более „романтической", более романической 
истории, мировоззрению. Ласло !<ун уже не из этих героев. Наполо­
вину кочевник, он живет в экзотическом окружении, время проводит с 
кунами-варварами. С ними развлекается, пирует. Рыцарский декаданс? 
Какое-то упрямое анти-западничество. Похваляется родсто.м с венгер­
скими предками-гуннами, делает культ из своего восточного происхож­
дения кочующих венгерских героических песней. Атилла, Ботонд 
Лехел это бичи „сатанинского" бога. Деяния похваляются тем, ка­
кой ужас, суеверный страх наводили венгры-гунны, ведущие свой 
род от бесов, на христианский образованный .мир. Деяния — родствен­
ны „хождениям по аду" рыцарских романов. Поразительное, „ерети­
ческое" путешествие по языческой и варварской душе.
Данте -  „заблудившийся путник" средневековья. Он ощущает 
границы, его привлекает возможность все взвесить, он философический 
наблюдатель грехов и добродетлей. Его творение — синтез, и в то же 
время начало итальянского Ренессанса. Это необычайно насыщенное, 
сложное аллегорическое создание -  последний камень готического ли­
тературного свода. Без символических „проводников" и сам Данте нс 
в состоянии прийти в [[ем к цели. От „Новой жизни", трубадурнои) 
романа о Беатриче отправляется он в „обитель мук". Пройденна [
4  AXNAI.ES — Sectio Philologien Hungarica — Totnus 1!.
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,,полонима человеческой жизни", проходящие годы тревожат ею, побу­
ждают к поискам, путешествию; ведь неуловимо таинственно то, что 
на тридцать пятом году жизни ,,он заблудился в чаще греха и страс­
тей". Итальянская литература отвергает готику, ощущает се слишком 
варварской, северной, лишенной вкуса, туманной в сравнении с самой 
латинской традицией. На самом же деле эту религиозную туманность, 
мистику можно понять как раз исходя из греческо-латинской тради­
ции, а обобщит кризис рыцарского мироощущения именно итальян­
ский писатель; разочарование, которое последует за разнеянием ,.ми­
фа" рыцарских романов оформит не кто иной как Данге. Нс Серван­
тес ,.рассчитается" с рыцарским миром, с его иллюзиями. Борьба Сер­
вантеса будет уже только арьергардной войной, да и с не ..ценностя­
ми" рыцарского мира сражается он, а лишь с его ложными подража­
ниями. Именно потому он такой печальный, тоскующий. В ходе 
литературного развития значение имеет лини, наиболее совершенное,
< амое современное, самое ценное. Новое борется именно с ним. Его 
сменяет, включает в себя, сохраняет. С рыцарской культурой, снами, 
следовательно, средневековьем полемизирует Данге. Отчаяние челове­
ка он принимает на себя. Кризис людей, дилеммы он выстрадает за 
всех. „Страна-публичный дом" давным-давно была родиной человека, 
теперь он стремится вырваться из нее вместе с Беатриче в царство чис­
того размышления, покоя. Имеет ли что-нибудь смысл на этой 
земле? Улисс (Одиссей) был покаран за свою жажду знания, естест­
венное человеческое любопытство, которое завело его за запретную 
границу, обозначенную геркулесовым столбом. Всякое жизенное при­
ключение является роковым и ложным: рыцарь Ланцелот обольстил 
жену короля Артура. Эго уже истинное ,.погребение" рыцарского ро­
мана. Кроме плаща магов Данте надел на свою голову н шутовской 
колпак Аретино, своего злословного потомка.
Зрелая венгерская готика и клонящаяся к упадку рыцарская по­
эзия, рыцарская эпика при дворе Лайоша Великого, устроенного на 
итальянский манер, наполовину ренессансном, приносят изредка кни­
ги. легенды с недолговечным содержанием. „Яллюс/н/щ/лжнншл Х/ю- 
ншш" Марка Кальти. пышно оформленная — это уже парадная офи­
циальная история. Это — ..книга" венгерского двора, изысканно 
нанизанная нить отшлифованных жемчужин. Этот исторический ре­
лигиозный, ,,любовный пир", лакомый симпознон, подарок Ипполиту 
Эстеп, который впоследствии станет шурином короля Матянш. при 
дворе которого жил Ариосто, творец ,,Неистового Роланда", итальян­
ский предшественник ,,Дон Кихота". В готической манере удлинен­
ные фигуры, цветочные орнаменты, господствующее настроение свя­
той покорности,скрывает какой-то прятавшийся в нем гротеск, который 
трагиечски обнаруживается то в одной, то в другой свежей современ­
ной „рыцарской истории". Юмористически-ироннческое „приключе- 
"не", лубочные эпизоды легенды Толди, или позднее Схождение я ш) 
'<?/?нн;/а 7'я/ш сигнализируют и у нас о подобно,м „дантовском" но- 
гороте. Королей Грааля еще не высмеивают. Лайош Великий только
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теперь основывает орден рыцарей; эти витязи ордена Святого Геор­
гия знают Парсифаля Эшснбаха, песнь трубадура написанную Дюшам- 
пом королеве Марин, н все же вера рыцарских времен, идеалы -  уже 
не те.
Искренность Ронессонси
Ренессанс -  первая великая революция со времени древнего ми­
ра. Монументальный эксперимент возрождения. Все в нем грандиозно, 
неизмеримо: намерения, деяния, творения, амбиции. Только в лите­
ратуре не рождаются великие произведения, если не считать великими 
гнетущие мысли эпизодов, новелл, сцен ,,Божественной комедии". 
Это историческая эпоха великих художников, знаменитых ученых, 
великих проповедников, циников, гедонистов, великих людей и чу­
довищ. Бурхардт в своей истории культуры впервые заговорит о не­
виданном до гой поры развертывании личности (1Я65). Не существует 
ро.мана эпохи Ренессанса, и все же Ренессанс не может быть обойден 
в истории романа. Искренность эпохи, ее бунт вступает в спор со всем, 
все видит без предрассудков, отважна и притворна в одно н то же время. 
Боль и смех. Ренессанс, каким бы это ни казалось странным, в свой 
поздний период — более зрелый и привлекательный, во всяком случае, 
в художественном отношении. У порога Барокко стоят Микельанджело 
и Тициан. Художник переживал этот беспорядок, зависимость, по­
стоянную опасность жизни. Эго было ,,подготовительной школой" 
для романа Барокко н эпики. Герой эпохи, Цезарь Борджиа, -  убий­
ца, сластолюбец. Ее философ -  Аретино, сатирик, шут.
,,Приборный" н „<?с;щ-('щя(.-мныб" чялояек. Два тина людей и одно­
временно герои двух книг. Кастнльоне закрепил этикет при урбинско.м 
дворе в ,,найдена" нового времени. Этот аристократический, вычур­
ный ,,язык" и обрядность, по существу ,,коллективная игра", частное, 
искусственное творение жизни. Оно едва ли отличается чем-нибудь от 
,,несдержанности" Бокаччо, которой сопутствует капризная, полная 
неожиданностей чума. Придворный, при всей своей образованности 
,,ионю tmiversate" спасается скорее в ,,игру", в то время как ..естест­
венный" человек боится, содрогается, любит, радуется -  искренно, 
не таясь. Кастнльоне знал двор короля Матяша. Беатриче, имевшие 
гуманистическое образование вельможи, писатели, ученые обучались 
в итальянских университетах, среди них -  Янош Витез, Янус Пан- 
нониус, Тамаш Бакоц. Матяш возводит дворцы в стиле Ренессанса, 
побуждает к написанию знаменитой Х/щныкн Кяряння. Хроника Бон- 
финн станет ..национальным романом" эпохи, книгой истории. Соглас­
но Леонардо да Винчи, самое высокое из искусств -  живопись. 
И эпоха действительно имеет склонность к орнаментике, красочности. 
Идеал красоты -  легкость, орнамснтальность и монументальность. 
Республику вытесняет княжество. Ренессанс обновит и греческую 
печаль, ее искренний, лишенный маски дух -  грустен. Стоический 
Петрарка, придворный поэт, который напишет первый ,.психологиче­
ский приключенческий" роман о презрении Мира. Являясь одним из
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образцов и венгерской лирики, Петрарка состоял в переписке с коро­
лем Лайотем Великим. Ренессанс полон именно благодаря этим 
великим противоречиям. И они во всей своей совокупности влияют 
на роман эпохи Барокко, на искусство нового времени. Петрарка был 
другом Бокаччо, изгнанного от двора. Бокаччо истолковывает Данте 
флорентийцам. Искренность и горечь Ренессанса потрясет .мир. Пи­
лигримы, странствующие рыцари заполонили все дороги.
Рощин Барокко
Образцом романа Барокко явилось произведение Джона Лили 
,,Эб0узг", от которого и стиль получил название эвфуизма. Чопрный, 
изобилующий украшениями язык. В лирике основателе,м особой школы, 
школы гонгоризма был Гонгора. В европейских культурах итальян­
ский Ренессанс явился преимущественно в своем ,,барокковом" об­
лачении. Неочищенный, приукрашенный, разветвленный. Приближаю­
щийся конецэнохи — ,^у!еВан1ЬоуапГ'. Движение и асиметрия. Красота 
этого видения мира лучше всего .может быть понята из ,,Страшного 
суда" Микельанджело. Скепсис получил свое продолжение в картине 
мира Паскаля и Монтеня. Барокко так же искусство грустное. Его 
типология — двойственность „м/щФммх" н ,мечтателей.
Его сцена, — жизненная сфера -  алтарь и театр. Языческая пло­
скость и христианская эфемерность смешиваются в этом искусстве. 
Истории Барокко, как правило, раздуты, ,,с выкрутасами" (Эразм, 
Кальдерон). Жизнь перенасыщена н.меещнцнш, они имитируют 
,,роли" притчей, позы раскаивающихся грешников, заблудших сыно­
вей, кающихся и т. п. (Челлини, Караваджио). Рыцарский роман, 
легендарные фигуры Мари де Франс, Кретьена де Труайа сменяют 
,,одержимые" рыцари Ариосто. Это праздничный жанр Барокко. 
„Сумасшедшая" литература станет ,модой в Х \Ч -Х У П вв. Создание 
клоунов и чудовищ и потрясающие „автобиографии" и исповеди. Две 
величайшие личности романистов — Шекспир и Сервантес. Пожалуй, 
не случайно, что лишь испанцы могут похвастаться такой великой 
троицей художников, как Гонгора, Греко, Сервантес. Жизнь в эпоху 
Барокко растворяется в театральности, в обрядности театра и алтаря. 
Она мечтает и с трагически,м восхищение,м „подражает" идеалам, 
несуществующему, недостижимому. Это мироощущение Барокко, 
по существу, трагедия „христианства", христанская трагедия. 
Мечты Томаса Мора, не романичпы, хотя „Утопия", остров Нигде ста­
нет впоследствии одним из основных предметов, мотивов романов.
Развитие венгерского романа, „разнообразность" (требование, 
предъявляемое Тассо к эпике), получает импульс из эпики Барокко. 
Актуальности темы Барокко способствует и мохачская катастрофа. 
„Героическая песнь", эпос эпохи прозвучит трагическиА! плаче,м, 
библейской иеро.миадой, .мольбой и проклятие,м. Опасность турецкого 
ига пробудит неприятное ощущение, которое было тенью ренессансных 
дворов, и религиозные со.мнения. Новые легенды превратятся в ро.маны 
страданий, как легенда о Маргит, или в авантюрный лшнашескин ро-
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ман, как Легенда о Макариусе. Сншуро.мяхыя Ишгвана Тауринуса, 
акутальный в ту эпоху совремеш)ый эпос о Доже и его крестоносцах. 
О новой трагедии повествует Дьердь Сереми в своем „Пя&ным Вена- 
рым". В залжах вельмож, возникают центры образованности в духе 
Барокко. Особенно знаменитые .меценаты — семьи Надашди в Шарваре 
и Перени в Шарошпатаке. Жанр исторического описания, мемуары и 
все, что связано с жизнью ,,витязей", находит поддержку в сохранив­
шихся после мохачского поражения дворах вельмож. Идеал мужест­
венности в эпоху Барокко — воин и священник, ,,виртус", защищаю­
щий страну и веру. Оба эти типа в западноевропейской литературе 
выполняют иную роль; там это лишь костюм, внешность, печально- 
смешливая игра, театр. ,,Доблестные" мужи Шекспира тщетно, жалко 
странствующий шут Сервантеса, .марионеточные фигуры Мольера. 
Серьезные, достойные типы Барокко, воина, сражающегося за идеалы, 
и священника создаст лишь классицистическая немецкая романтика 
конца ХУП [ века в образе Валленштейна Шиллера. У нас, вследствие 
более .медленного утверждения Ренессанса и его разновидности, в стиле 
барокко, вследствие угрозы „вере" раньше, уже в XV] веке, стремятся 
воспринимать серьезно типы Барокко. Реформация, дискуссии о вере и 
переход из одной веры в другую подготовили почву для создания по­
добного тина человека в литературе, проповеди, историографии. Исто­
рическая, национальная пробле.ма сделала насущным этическое тре­
бование формирования именно такого, а не иного типа человека. Ре­
лигиозные споры были по большей части нравственные исследования, 
исследования характера. „Дьявольские искушения" Петера Борно.иисы, 
эзоповы басни Хелншм, .малая эпика о скупости княжеского правле­
ния Андраша Хорвата Скярозм. К тому же и контррефор.мация, като­
лическая „защита веры" по-иному сложились у нас, обстоятельства 
военного положения не благоприятствовали бы инквизиции. Цер­
ковь Петера Яйзмяны провозглашала любовь к родине и образован­
ность. Барокко возрождалось под знаменем религиозности, идеала 
воина и священника.
„Воинственные века" определят жанры венгерского Барокко. 
Форма, наиболее популярно распространяющая необходимые доб­
родетели,—„емсшорнчсскяянссяь", которую можно было петь в музы­
кальном сопровождении лютни. Печатная и рукописная книга с тру­
дом проникала в публику, да и недоставало людей, умеющих читать и 
писать. Наиболее известные представители жанра — Шебештен Гм- 
нобм и Петер Шеймеш Ялошеям. Наибольшей популярностью пользуют­
ся отважные и опытные воины. Это о них слагаются правдивые и вы­
мышленные истории, их прославляют легенды и народные сказки.
Алмшрь н смены
Этот парадокс Эндре Андяла цитирует в своей книге о Барокко Габор 
Толнаи. Особенно удачным считает он его в применении к внешне,му 
оформлению Барокко, его церемониям, в которых и в самом деле пере­
плетаются сакральный, литургический обряд со светской сценично-
В О З Н И К Н О В Е Н И Е  Е В Р О П Е Й С К О Г О .. .  53
стыо. Сцена является всякий раз .мироо[цущсние.м, ,,алтарем'' культа 
при дворах европейских государей. Сцены различны, но роднит их та 
спиритуалистическая таинственность, которая увеличивает их роль, 
придаст ей символический смысл. Арены жизни, да и сама жизнь во 
всех ее проявлениях символически теснится на этих ,,сценах". На них 
разыгрываются побуждения, страсти, желания и грехи, заблуждения 
и падении. Циничное восклицание Шекспира, что ,,весь мир — театр", 
действительно применимо ко всей Европе, хаотичной, стоящей на по­
роге религиозных войн.
После Мохачаэта, ..воинственная" сцена открывается и в Венгрии. 
Огромная, необозримая, символическая арена. По нейпроходитармни, 
сражении, шумят битвы, в различных ее частях появляются у ворот 
замков, одинокие всадники в других местах привлекают Ашщс вни­
мание детали придворной жизни. Национальный герой — Матиш, 
Атилла секундус, род Хунидн, .,витязи"-знамснитости, коменданты 
крепостей — все они подлинные ,,романические" герои эпохи. Они 
вырастают в легендарные, многопланные или идеализированные об­
разы. Судьбы, карьеры роли находятся в постоянном движении, цен­
ность и слава превратны, изменчивы, как удача в сражении и любви. 
Типичным романным героем мы могли бы назвать Балннта Балачнни, 
,,витязя", искателя приключений в эту эпоху, поэта.
Эпоха великих воин — время нс только приключений, но и духов­
ного кризиса. Существует необходимость в идеализированной эпике, 
эпосе этой эпохи. В венгерской литературе пока еще рождаются лишь 
,,прекрасные истории". С героямн-воннамн,любовью, обманом и рас­
каянием. Большинство этих историй еще не ,,оригинальны", это лишь 
переработки латинских, немецких сборников новелл, анекдотов. Всн- 
геризированные истории, признание и перенятие европейской культур­
ной традиции. После деяний, хроник и кодексов вновь антологии и 
,,сборники" нередко лишь в качестве эпиграфа припоминают культуру 
древнего мира, знаменитые истории. Бормемиса переводит ,,Электру" 
Софокла. Яной] Халлер в фогарашско.м плену объединяет в венгерский 
вариант несколько знаменитых историй властелина земли Александра 
Великого" иритчи, представлявшие фрагменты из ,,Римских деяний" 
и вечный ро.мач ,,наинравдивейшую историю об осаде великой Трои" 
в книге под названием ..Трекннжие". Книга Халлера вышла в 16Н2 
году. В предисловии к чей сам автор говорит, что история его потому 
,,правдивее, что она христианская". ,,Читателям для наслаждения и 
для следования славным подвигам эти прекрасные, возвышенные при­
меры служат побуждением, которые и предлагаю как юношам, так и 
старцам". Истории эти он отбирает, шлифует, не желая показывать 
,,отвратные" любовные приключения, то. к чему он побуждает — это 
,.благородные страсти", любовь к ..отчизне". Янош Халлер будучи 
пленником графш, пишет свою ,,книгу" потому, что убеждается в вер­
ности религиозного учения о том. что ,,труд — чщт против страдания". 
Но эта вера в то же самое вре.мя содержит и скепсис гуманистов: 
,,Все мы у.мрем и минем, как вода, которая никогда не возвращается
34  Й. МЕЗЕИ
на прежнее свое место". Места действия истории, ее предметы, харак­
теры с легкостью уподоблены венгерской действительности XVI! века, 
в беседе Александра Великого и Дария звучит мудрость эпохи и миро­
ощущение Барокко. „Ты прозрел изменяющееся состояние этого мира. 
Не без причины предназначил Всевышний изменчивость, потому что 
если бы мы постоянно испытывали на земле постоянство, люди забыли 
бы о Творце". Пример Александра Великого не однозначен. „Заметки 
на полях" Халлера к жизнеописанию отражают его моралистические 
сомнения. Еще вчера герой все.мирчого романа был всемогущим, а 
сегодня мертв, „уподобившись всем остальным". И „роман" из рим­
ской жизни, „Римские деяния" проникся духом христианства в,,Тре- 
книжии". В историях получили вес „поучения", нравственные (сен­
тенции, притчи. Этот „римский роман" перевод Халлера сохранил 
для развитого, современного венгерского романа. Благодаря своим ти­
пам, сюжетным схемам это собрание превратилось в вечный источник 
для романтического романа, более того для мифологической эпики 
XX века. (Напомним лишь два ярких примера: рассказ Миксата 
, ,Голубь в клетке" и роман То.маса Манна „Избранник" о папе Геор­
гии из „Римских деяний").
„Странствующие новеллы" появляются и в народных песнях, в этих 
поэтических прекрасных историях можно обнаружить уже вторичное 
влияние. Народно-балладное начало в историях сильнее, уже совсем 
смутно ощущается за ними оригинальный источник, иностранные 
деяния. Балладны прекрасные истории о Силади и Хадьмаши, о сыне 
короля Белы и дочери Банко или о Телемоне, двойник этой последней 
находим в Като Кадар, героине великолепной секейской народной 
баллады. История повествующая о сыне короля Аргируса, станет источ­
ником волшебного романа Версшмарти, но и аллегорическим типо.м 
сказки Барокко; Верешмарти, поняв ее сущность, не приглушил ба­
рочные признаки барочной истории, а, наоборот, сделал более выпук­
лыми ее аллегории. Двойственность, юродивого и мечтательного ко­
ролевского сына припоминает типы „юродивых" и „мечтателей" Ба­
рокко.
Наряду с прекрасными историями, „венгерскими романами" в 
XV! - XV) [ вв., была народная книга, умная крестьянская история о Са­
ломоне и Маркальфс (!557), которая скромно защищает себя — лубоч­
ный жанр. Много есть видов премудрости, убеждает автор народной 
книги — для поучения людей одинаково пригодоной может быть тра­
гедия, комедия, сатира, шутка. „Симплициссимус" Г'римельсгаузена 
положил начало .моде на немецкие пикаро. Венгерский вариант его 
одновременно и отсутствующий „приключенческий роман"; Йожеф 
Туроци Тростлер пишет о нем: „Смело можем сказать, что Венгерски': 
Симплициссимус возмещает недостаток в венгерском романе XVИ 
века". И далее: „Призраки, миражи, ведьмы, чародейство — все это 
входит в картину мира века Барокко, втом числе и в венгерский Симнли- 
цисси.мус, в котором, однако, очи появляются обезвреженные. Обезвре- 
жение — одно из эффективных средств передачи иррационального
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чуда как самой обычной, естественной вещи". К популярным истори­
ям относят учебники и историю о РМнщнн, которая после успеха в 
Европе распространилась и у нас в переводе н издании Гашпара Хел- 
таи. „Роман" о Понтии и в самом деле производит впечатление зани­
мательной, необычной истории в разгар нравственно-религиозных 
дилемм, споров о вере; в ту эпоху эти чувствительные и наподобие судь­
бы „инстинктивные" осложнения, на самом деле, производят впечат­
ление необычности. Это — „прозаический" вариант „Федры" Расина, 
известный в лубочном, развлекательном варианте. Для „двуликого" 
мира Барокко и характерна эта роковая тождественность. Всякая те­
ма, чувство звучит в этих двух тональностях, в тоне изысканном, орна­
ментальном, обрядном, в „алтарном" стиле Барокко, и .манерном, сдер­
жанном, волевом, „разыгрывающем" отчаяние „языке" торжествен­
но .молчаливых храмов и дворцов. Этот другой тон —не менее надуман­
ный, искусственный, интеллектуальный. Иронически-богс.мный „па­
рад" странствующих дворян, опустившихся художников, дезертиро­
вавших „философов", .мудрецов в обществе, нравах, обычаях и законах 
общества той эпохи. Это Барокко более стоически, но и более искренно 
верившее; именно в нем нарождается культ „естественности", „сенти­
ментальная", а позднее романтическая, „буржуазная" ностальгия. Эта 
„сцена" неупорядоченной, непрочной военной жизни. На сцене „алтар­
ной" инстинкт жизни более цепок, одержим, ему не чужда иллюзия об­
мана. Вера в формы, обряды, декорации, кулисы и здесь не что иное 
как своего рода судорожное, интеллектуальное бегство. Иллюзии и 
идеалы — намеренные, насильственное воплощение их в „коллектив­
ной игре", классицистическо-барочных придворных пасторалях, 
идиллиях, галантных приключениях, комедиях, клоунаде, .музыке 
Барокко.
Поэзией торжественной эпики и мироощущения Барокко должен 
был бы быть эпос. Невероятная мечта. Неудавшнйся эксперимент. Не­
уверенный стиль Тассо прячется в .манерность, „человеческий эпос" 
Мильтона станет страдающей,удручающей драмой. Мольбой обутрачен- 
ном рае. Но умело ли искусство великих представителей французского 
классицизма, театра Расина и Мольера почитать гимнические истории? 
Власть чувств они считают непреодолимой. Это вместе с тем и великий 
опыт эпохи. Нет ничего постоянного, кроме смерти, несчастья, измен­
чивой удачи. Классицистическая дисциплина по существу — этическая 
самозащита. Королевский „алтарь", опека двора дала почувствовать 
художникам эпохи их человеческую униженность и в то же время и 
обособленность. Они могли вкусить радость господства, власти, само­
уважения, человеческого достоинства, чтобы тут же неожиданно по 
воле каприза утратить все со дня на день. Эпоха была временем осозна­
ния классовой принадлежности, общественной ситуации. Утрата ми­
лости могла стать и .мятежной силой. Великий пример этого — постоян­
ный страх Мора, Мильтона, Расина, Тассо. Французский классицизм 
— результат своеобразного национального литературного развития, 
соответствие и одна из разновидностей европейского Барокко. Уже и
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Ренессанс необычен во Франции. Исследование Дьердя Ронаи обра­
щает внимание на то, в какой мере raison, разум становится в центре не 
только ars poetica Скалигера, но и трезвой поэзи Ронсара. Из борьбы 
петрарковых и платонических чувств победителем выходит скорее 
платоническая этика, то, что Вальтер Патер называет в своих исследо­
ваниях по греческой литературе ,,сухой красотой". И Буало не про­
возглашает ничего, что находилось бы в противоречии с Вкусом Ба­
рокко: Разум, логика и сюжет — вот самые главные правила ,,класси­
цизма". Законы поэтики он вывел из трагедий Расина. Дыола Ийеш 
так писал о Расине: ,,Как и почему приобретает один человек власть 
над другим? и то, если .мы терпим, и то, если .мы не в состоянии этого 
вынести — такова основная мысль всех пьес поэта".
Вздох и ностальгия и вся ,,праздничная поэзия" и венгерского 
Барокко. Ностальгия по героизму, по воспроизведению .мифов славного 
прошлого и мечтательное ,,подражание" ему. Поэт Барокко вживается 
в ситуации и роли. Поэт-,,воин" создает тип влюбленного с лютней, 
героя сражении и идиллий. Янош Силирбм в своей ,,Печальной Хрони­
ке" говорит об этой двойственности, А1иклош Зрннл — в ,.Идиллиях", 
,,Сигетском бедствии", эпосе Барокко, и в .мифах ,,Поэтики фантазии". 
Не только Тассо, непосредственный образец, сближает этот трагиче­
ский эпос с трагедией Барокко, но и родственность атмосферы траге­
диям Расина, Мильтона, а массой ыс сцены, военные эпизоды сближаютс 
театром Шекспира. О трагической ,,высоте" Зриниады свидетельствуют 
такие, например, мысли:,.Счастлив тот, кто не уверит себя в добром". А 
вот многообразные капризы удачи (!V. песня): ,.Не наша это душа, а 
богова". Мир, пронизанный военными противоречиями, постоянная го­
товность к нападению и отражению нападения. Каждое .мгновение 
грозит опасностью, мужчины постоянно вооружены с головы до ног, 
они пируют, поклоняются, отдыхают в доспехах. Эта ,,судьба ,,воина" 
уже не та, полная блеска, естественная форма жизни рыцарей. ,,Ры­
царство", даже во времена куруцев — жизненная необходимость, за­
щита. Герои эпохи — печальные, серьезные воины, ,.защитники веры" 
или люди, ,,приносящие в жертву" свои жизни за веру, преданные 
религии, черпающие из нее силы. Тин воина -  символ отчужденности, 
страха эпохи Барокко. ,,Венера из Мурани" Иштвана ДьежЗьешы мож­
но оценивать только исходи из этого .мироощущения Барокко. Сама 
история — характерный ,,романический эпизод", а не роман эпохи. При 
всей ценности стиля и формы, она раскрывает и психологию эпохи в 
этом муранском приключении. Дьендьсши изображает более истинные, 
домашние, бытовые события и радости жизни времени Барокко. Мир 
пастушеской идиллии и поэзии. Сны и недостижимый покой мира Ба­
рокко вместе с тем и трагедия его.
Ű еенезнсе бенаерскозо ро.маня
Определение романа не может быть ничем иным, как определением 
его генезиса. При исследовании исторических предпосылок возникно­
вения романа мы постоянно имели в виду два аспекта. Один аспект
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заключался в том, чтобы выявить содержательные и формальные 
элементы развитого, современного романа, ставшего господствующим 
жанром с конца XV)!] века в литературе предшествующих веков. 
Второй и, пожалуй, более важный аспект состоит в том, чтобы попы­
таться обнаружить, в каких художественно-выразительных средствах, 
фор.мах, аспектах, принципах ждущих жанров отдельных эпох мож­
но указать ..предпосылки" позднейшего, большого синтетического 
жанра, романа. Если романный синтез, его господствующая фор.ма 
является призмой ,,буржуазных" эпох, естественно, что то или иное 
существенное его свойство соприкасается и с синтезами других эпох. 
Романный синтез, следовательно, вариация и более ранних синтети­
ческих господствующих форм. Из этой концепции и методологического 
подхода вытекает то важное положение, в котором мы стремились 
доказать, что ,.предком" романа, его предпосылкой был нс только один 
тин античного, рыцарского романа, романа никаро, не только анекдот, 
принадлежащие художественной прозе сказка, притча, повествова­
тельные эпизоды, сцены, но и художественное выражение, обнаружи­
вающееся в каждую эпоху в любом господствующем эстетическом 
вкусе, форме, .мировоззренческом поведении, которое в форме совре­
менного романа мы осознаем как свершившееся, выраженное и типич­
ное. ,.Романнчна", следовательно, присутствующая в известной сте­
пени в каждую эпоху человеческая рефлексия. Возможная, и именно 
потому необходимая разновидность художественной реакции на мир. 
Определенное .мировоззрение, содержание, отношение, функция. Не 
во все исторические эпохи наличествует роман, но романную функцию, 
по крайней мере, часть ее может выполнять другая форма, может быть 
именно господствующий жанр, а может быть и отвергаемая, более 
низкая форма. Если эта романичность содержит всеобщее, общечело­
веческое, то она может быть обнаружена в трагедии или комедии, или 
в историографии, а .может быть и в стихотворных произведениях. 
(Эти эстетические ситуации и рефлексии всегда ищут себе иную внеш­
нюю форму, иной жанр!) Мы стоил! не на позиции жанрового нигилизма 
и не романтического скепсиса относительно возможности разграниче­
ния жанров, своем анализе мы стремились доказать континуитивчость 
жанров, а [смеете с те.м и непрерывность литературного развития.
Из сказанного до сих пор ярко выступает еще один ,,методологи­
ческий", мировоззренческий принцип. Пропорция и аспект .мировой 
литературы. Решающим и существенным .мы считали всегда то, что 
.можно восприни.мать как общее в .мировой литературе, то, что является 
общи.м процсссо.м, законо.мерны.ми тенденциями. Венгерская литера­
тура развивалась и формировалась параллельно это.му, больше того, 
вместе с эти.ми нроизведения.ми, направления.ми и отчасти под их влия­
нием. Общая традиция, основа европейской литературы и искусства 
— особенно до Х!Х века, вплоть до романтизма — адаптация и линия 
развития греко-латинской, а впоследствии христианской античной 
культуры. ,,Прошлое" венгерской литературы — это не только старая 
венгерская литература, но и европейская литература, которую эта
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традиция венгерского языка или венгерской темы знает в переводе или 
же восприняла в красках и элементах ,,оригинальных" творении. 
Эстетика Аристотеля, принцип .мимезиса останется действенным прин­
ципом в средневековье, а затем и в речсссанской культуре. Контину- 
итивность культуры кристаллизуется в эти столетия, всеобщей формой 
эстетического движения станет находящаяся в гармонии с христиан­
ским ,,духом" имитация.
Дефиниции романа, которые подчеркивают буржуазный характер 
жанра (роман -  эпос современного буржуазного общества и т.д.) 
исходят из исторического развертывания личности, отождествления 
личности и буржуа, понятий свобода и буржуазный. В этом плане 
ход их рассуждения отражает не только актуальную правомерность 
какой-либо эстетической мысли н ее преходящую правоту, одну из 
разновидностей ,,заблуждений", но и приближение к определению 
сущности романа. Роман и в самом деле связан со всем, что ,,челове­
ческое". обыденное, неправильное, что является мятежом, освободи­
тельным движением, чувством, сомнением н воодушевлением. Иными 
словами, оппозиция человека-личности всему общему, мифу, празд­
ничному. Потому что ,,человеческая" оппозиция вечна. Каждая эпоха 
имеет свой ..роман", даже и тогда, когда жанр этот не является само­
стоятельно, когда лишь современные „истории", или отточенные, нразд 
ничные воспоминания, новеллы определяют „романические" возмож­
ности эпохи. Античный роман в общих чертах уже создает разновид­
ности „профанической мифологии". Эти человеческие рефлексии, фор­
мы поведения является „естественными" жестами, формами само­
выражения человека, его жизненных функций. Поэтики XX века 
нравы в том. что форма взаимосвязана со способом бытия, его прояв­
лениями, но это не может означать того, что эти проявления бытия 
.можно толковать как постоянные, вечные, общие формы, жанровые 
факторы. Трагическое или ..драматическое", например, нс всегда вы­
является в форме драмы, точно также как эпическое и лирическое 
является нам не в самых своих естественных или обобщенных фор,мах. 
Главным во всякое исторически определенное время является ограни­
ченный эпохой „стил)." (вкус), художественное сознание, уровень, в 
котором принимает современную форму сложившиеся прежде индиви­
дуально-общественный аспект, форма бытия, рефлекс, каждый уже 
народившийся жанр. Изменяющаяся форма предполагает „постоян­
ство" формы, определенное понятие формы и естественное „приспособ­
ление" к эпохе. Недостающий жанр скорее всего противоестествен­
ность. какое-то „недоразумение", из-за которого форма оттеснена или 
же ..растворилась" в других формах, может быть в „новой" фор.ме. 
Сущсснмуеш, слсооеашгльно, романский, ¿ошмчегкнй роман, роман 
/барокко, нонюму ч/но н о млн знохн жняеш нощреоногшь о „нрофанн- 
чегком мнфс", аОскоа'/нной формой ко?нороео яояяс/нся роман.
Сложившиеся разновидности человеческой оппозиции в древние 
и средние века: сатирический представитель богемы, демонический 
авантюрист и чувствительный мечтатель. В профаннческом искусстве,
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естественно, двойственность мифа является организующим началом. 
И здесь доминируют два вида настроения, двойственное толкование 
жизненного впечатления и отношения. Главный типологический прин­
цип, естественно, трагическое и комическое. ,,Романическое" во всем 
неправильно, непривычно, мятежно, требующее пространства: в культе 
человеческой истории, судеб, т.е. в ,.выборе героя", но вместе с тем 
и представлении новых, неизвестных миров, тематики, следовательно, 
в материале новой „мифологии". Неизвестно, необычно — открытие, 
изображение в искусстве самого человека, уже без грима, без маски­
ровки его под богов. ,,Неизвестно" изображение будничного, ,,подра­
жание" ему, ,.представление" и ,,описание" се крайностей дальних 
материков. И таким образом формируется из культа нового, неизве­
данного художественное миросозерцание и форма романа, его компо­
зиция. Главный способ миросозерцания -  фантазия, а излюбленная, 
закрепленная в традиции конструктивная форма: путешествие, при­
ключение, воспоминание.
Средневековье достраивало одухотворенные разновидности этих 
древних типов: странствующий .миф, беспокойно-медитативное движе­
ние, ,,формы" жажды иллюзий. Поражает сходство и отличие при срав­
нении с античными жанрами. И ошущаются предпосылки, источники 
романов XV4! —Х!Х вв., романов ,.нового времени". Дидактический 
роман, роман-путешествие, романы-приключения, романы судьбы и 
рока, „изображающие" мысли, древние типы эссеиггических романов 
возникли в старых литературах даже если они и не связаны с ними 
непосредственно. За каждым романом стоит это прошлое. „Язык", 
формы, средства, возможности романа только в то.м случае „современ­
ны", если припоминают предпосылки, если могут воспользоваться уже 
дачными возможностями. Цитируемое, воскрешенное „выражение" 
влечет за собой и содержательное обогащение, „язык", коммуника­
тивность романа станет от этого углубленнее, символически насыщен­
нее, содержательнее. Именно таким образом создает современная ли­
тература „самостоятельный", своеобразный мир, „художественную 
мифологию".
Клубы и гилонь; (А Г77/ лек)
В хоре европейских литератур следующую партию зачинают 
французы. Веку „философов" предшествовало время теологов и эсте­
тов, это и ощущается в творениях эпохи Просвещения. Философский 
/)о,мйи — буржуйзиь/н ннкирсск. Новый герой не принимает этот мир, 
государственное устройство, общество, путешествует, потому что он 
„чужой" в нем, созерцает его в недоумении, сатирически. Рациона­
лизм, мышление популяризируются, но в,месте с тем и подвергают 
сомнению самих себя. Апологетика Разума станет дискуссионной 
проблемой еще в Х\ЯП веке. Она зародилась из парадокса. „Фило­
софы" века — предводители народов, демагоги, .мятежники и клевет­
ники, шуты и святые. Вокруг некоторых философов и писателей об­
разуются клубы и салоны. Философы от ненависти через стоическое
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сомнение приходят к чувствительному сочувствию. Все друг с другом 
связано, друг друга утверждает и отрицает, рацио, эмпирия, природа и 
общество.
Приключение шизенинронни. Легендарным человеконенавистни­
ком эпохи был священник. Вольтер называет его английским Рабле, 
как позднее назовет вторым английским Рабле Стерна. Свифт беспо­
щаден (Война книг, Путешествии Гулливера) хотя он и подозревает, 
как и Монтень, что ,,нути души" — роковые, разум в конечном итоге 
надломится под бременем опыта. ,,Макси,мы" Ларошфуко (1665) уже 
сформулировали новую этику: добродетели не что иное как замаскиро­
ванные грехи. Этот взгляд освободит ,.большую сатиру", горький, 
потрясающий миром смех. ,,Рецепт" жизни Лесажа уже циничнее, 
единственный выход — это оседлать судьбу. Презрительную филосо­
фию подхватывает Фильдинг. Эпос, по Фильдингу, имеет два ответвле­
ния: трагическое и комическое. Добродетельный романный герой в 
других условиях уже стал смешным. Значение этих искаженных кар­
тин в том, что все смешно и бесплодно. ,.Диалог" уже не дискуссия, 
знание оттеснено в .ДкВопнапе". Сентиментальный роман нарождает­
ся в английской литературе. Не знание дает уверенность, а воля и 
готовность мыслить. Бюффон пишет: ,,Первые ощущения боль и ро­
скошь. Человек ,,]юню с!ир!ех", в одно и то же время существо плот­
ское и духовное. Утрата сентиментального ,.равновесия" — приклю­
чение.
Пенхолоеичеекне пу/пешеенмнл. Стерн путешествует в маске ,,бед­
ного Йорика". Череп в руке Гамлета, преходящий шут. Цель пути: 
еще один шаг к познанию самого себя. Философию сентиментализма 
и нельзя определить более удачно (венгерский сентиментализм знал н 
любил Стерна, Казиици переводил фиктивные письма Йорика и Эли­
зы. Были созданы немецкие объединения Лоренцо по имени монаха из 
Кале, ,,Путешествия" героя ,,Миражей" Ласло Араня, а еще более 
путешествия во сне Круди многим обязаны этому лирико-ирониче­
скому дневнику путешествия.
Диилиен и .чсРинкпрп/. Утрату приключения возмещает внутрен­
нее содержание, углубленность чувств и мыслей. Век сомнения и во­
просов естественно заново открывает формы диалога и раз,мышления. 
Впечатление дистанции стремится к нравственной иерархии ценно­
стей, намечает нравственную чувствительность романтизма. (,,Пер­
сидские письма" Монтескье, ¡72!, Правдивая история). ,,Диалог" не 
столько дискуссия, сколько постановка проблемы. Необходимо раз­
рушить преграды, предрассудки, внимать внутренним ценностям, 
человек бесконечно изменчив (магическое волшебство ,,.метаморфоз" 
переходит из античной литературы и было унаследовано литературой 
XX века). В ,,Племяннике Рамо" (!774) Дидро мы уже встречаемся с 
,,критикой" Разума. Грустный монолог и ,,лжедиалог" о позах и разо­
чарованиях философов. Ни сентиментализм, ни романтизм не избежали 
горьких расчетов Дидро и их последствий. Тем, что ,.философы" 
устроили судмиру, они сражались и против самих себя. Псхологическая
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дилемма. ,,внутренняя форма жизни", жажда одиночества и очищения 
разворачиваются в эпоху рационализма. Гете, Гегель, Стендаль лю­
били это произведение.
Словно ,,тнпы" и крайние чудовища романтизма были порождены 
в ходе медитации, размышления, сознательной программы, а не из 
жизни, как полагал Виктор Гюго. Природа вместе с человеком — рас­
суждал Дидро — постоянно изменяется, создает исключения, ..чудо­
вища", потом снова творит равновесие (идеал Гете), и, снова создает 
искаженные формы, новые, необычные, которые вскоре превращаются 
в привычные. ..Вечные перемены" одновременно и вечный порядок. 
,,Естественно-научный и психологический очерк" этого процесса офор­
мил гедонист салона Эспипаса Ламертив.,Человеко-машнне"(П48). 
С этим печальным, таким удручающим знанием вступает в единобор­
ство Гете в последнем варианте ..Фауста" и Байрон со своей мировой 
скорбью.
г<?/шеэнон ,,не/?ы" (Шут н отшельник). Романная форма 
все более становится аллегорией жизни, мифом. Представление, кор­
рекции действительности, которую нужно было прожить, разыгран,. 
Жизнь Вольтера и произведения, выражающие это, но существу ,,ро­
маны" одной роли. Игра никогда не ..заменяла" так смело н исключи­
тельно жизни, ее возможности победы ни в одном единственном экспе­
рименте не были настолько реальны. Оптимистические ,.авантюристы". 
В обеих ,.шут" меннстя ролью со ,,своим отшельником", конечная мо­
раль — отказаться от риска, возделывать свой сад. Они обосновали 
романтику, романтическое искусство тем не менее связывается с тем, 
что Вольтер запрещает в истории Дженни: взвешивать и не действо­
вать. Романтизм ,,экспериментирует" с обратной стороной этого утвер­
ждения. Каждый пусть сам ищет и прочувствует правду. Самое глав­
ное жить, жить без предрассудков. Это учение Руссо. Роман Юлии 
станет образцом для всякого романа новой эпохи, борьба страсти и 
уравновешенной трезвости. ,,Роман" — жанр, наука о возможности 
управлять чувствами, о всесилии воли. Экспериментальный дневник, 
подобно тому, как впоследствии эксперимент Золя. Юлию компенси­
рует сад, дружеский ,,круг"; своей ..равновешенностыо" она преодо­
левает даже смерть. Умереть и возродиться вновь. В образе Юлин зат­
ворник Руссо создает ,,искусственный элизиум". Типологией Руссо 
была воля и приговор. Теперь вслед за художниками волн (Вольтер, 
Руссо) последуют художники приговора и этических систем.
Сннщс/щ/зи/няощяя классики н сснян/.иснл;алнз.м. Стерн, Монтескье, 
Дидро, Вольтер и Руссо догадываются, что решение — в постоянной, 
взаимной коррекции, самопознания и самоосуществления, интеллекта 
и действительности. В .мастерской Гете и Шиллера перестраивается 
внутренний мир романа. Упростятся разновидности, создастся постоян­
но развивающаяся ..двойственность", две формы: наивная н сентимен­
тальная, созерцательная и медитативная, ,.вторая натура" и ,,эстети­
ческая натура",эстетика Гете н Шиллера о соотношении детали и целого. 
,,Сентиментальный", и по Гете, означает обобщающую, абстрактную,
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извлекающая выводы мысль. Он сам после наивного'' ученого, созер­
цательного Вергера на более высоком уровне повторит эксперимент в 
,.романе судьбы"-..Фаусте". Новая литература создается методически. 
Oita неотделима от философии и естественных наук. (Гете восхищается 
Кантом, любит Гердера, знает Лафатсра). Критикамн-нопуляриза- 
торами романтиков станут братья Шлегели. В космическом мире сосу­
ществует множество человеческих .микромиров. Эпоха верит во .мно­
жество оттенков я разновидностей чувств, поступков, притяжений и 
выборов (Вертер, Вальвервашиафтен, Вильгельм Мсйстер). Различия 
естественны, следовательно, ,,несоизмеримы" и все же, несмотря на 
это вера в рациональность человеческих отношений является герои­
ческой интеллектуальностью. Равновесие может быть достигнуто 
лишь в логической, отвлеченной поэзии и морали. Картина мира ро­
мантизма отсюда черпает побуждения и .мотивировку. Сентименталь­
ную ,,роль" во всей ее философской и поэтической глубине онишег 
впоследствии Гельдерлин в своем мифологическом романе ,,Гиперион".
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ РОМАНА. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РОМАНА.
А/лдчпоммль; Поэтика, 77лашон; Государство, 7<ан;п .' Критика чисто) о разума, 
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Языковые произведения искусства, Введение в литературоведение, Берн 1951, 
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